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G. HAGELE & F. PUKELSHEIM 
LLULL'S WRITINGS 
ON ELECTORAL SYSTEMS 
1. Introduction 
We present three of LlulPs works dealing with electoral systems. to be cited 
with the abbreviations given in the parentheses: 
Artifitium electionis personarum (AEP) 
En qual manera Natanafo eleta a abadessa (B24) 
De arte eleccionis (DAE) 
B24 is the twenty-fourth chapter of the novel Blaquerna. For a long time this 
was the only source on LlulPs electoral systems until, in 1937, Honecker [10] 
rediscovered DAE. In his commentary, Honecker [10. p. 307, n, l l a ] doubted 
whether the available bibliographical evidence would imply the existencc of yet 
another work of similar title and content. In 1959, finally, Perez Martinez |28[ 
announced the discovery of the manuscript of AEP, and later included a descrip-
tion of it in his catalogue of Roman libraries [29, p. 39]. While Perez Martfnez 
was referenced by Platzeck [30. vol. II, p. 7] and Llinares [12, p. 177. n. 25]. 
neither of the three authors mcntioned Honecker's discovery of DAE. Convers-
ely. in vol. 17 (1989) of the authoritative Raimundi Lulli Opera Latina [20, p. 
* Acknowledgments. This paper is ihc rcsult of an interdisciplinary dialogue, and we are vcry grate-
ful for the encouragemenl ancl assistancc with which so niany collcagues have hetped us. We would like 
to cxtcnd our sincere thanks lo A. Bonncr (Palma dc Mallorca). F. Domingue/ (Frcihurg im Breisgau), 
N.R. Drapcr (Madison. Wisconsin), A. Fidora (Fnmkfurt am Main). K. Flasch (Mainz). C. l.ohr (Frci-
burg im Brcisgau). E. Mculhen (KOln), U. Roth (Frcihurg im Breisgau). H.G. Sengcr (Kbln). A. Solcr 
(Barcclona), B. Torsney (Glasgow). and to our Augsburg colleagues F. Ahcl (Romance languages), 11. 
Hcinz (Practical iheology), W. Hupka (Romance languages). H. lmmcnkotter (Church hislory), W. Reif 
(Computcr science). T. Scheerer (Spanish), B. Schimmclpfennig (Medieval history). A. Unwin (Statis-
tics). Copics of ihc manuscripts wcre kindlv provided by thc Biblioteca Apostolica Vaticana (Citla dcl 
Valicano). thc Raimundus-Lullus-Institute (Frciburg im Brcisgau). ihc Baycrischc Staatshihliothck (Mu-
nich), and thc Sankl Nikolaus-Hospital/Cusanusstift (Bernkastel-Kues). 
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X| thc cditors claimed tliat the Ars electionis is prcserved only in a manuscript 
in Kucs. that is DAE. thus neglecting AEP. 
The oldest list of LlulLs works is that in his autobiographical Vita coetanea 
[ 19, p. 307]. reproduced with annotations in Hillgarth [9, p. 341]. The items of 
intcrest to us are: 
86. Ars notandi 
87. Ars eleccionis 
88. Alia ars eleccionis 
We believe AEP to be identical with number 87 and DAE to coincide with 
number 88, on the grounds that in Cod. Vat. lat. 9332 the text of AEP is imme-
diately preceded by that of the Ars notandi, and that AEP is longer and more 
detailed than DAE. DAE comprises about 650 words, while AEP is about 100 
words longer. Furthermore. Honeekcr (10. p. 304, n. 2a] quotes two titles, De 
arte eligendorum prelatorum magna and De arte electionis compendiosa, from 
a Renaissance bibliography drawn up by Arias de Loyola. Honecker identifies 
DAE with the second title. This assignment seems persuasive to us, in that it 
leaves the lirst title for AEP, which indeed mentions repeatedly that its electoral 
system is intended for the election of prelates. 
The recent literature. surveyed by Lohr/Bonner [22], concentrates on LliilLs 
philosophy and does not embrace his electoral systems. Moreover, the electoral 
systems proposed both by Llull and by Cusanus havc long been ignored in the 
political science literature. This is beginning to change, thanks chiefly to the re-
search of McLean/London [24. 25], Meuthen [27], and Felsenthal/Machover [5]. 
as evidenced in thc rcccnt monographs of McLean/Urken [26] and Colomer | 3 | . 
Our paper is organized as follows. In Section 2 we comment on the ehrono-
logical sequence of AEP, B24. and DAE. For a particular work. we refer to the 
number and the date of composition given in A Chronological Catalogue of 
Ranion LluWs Works of Bonner [ I , vol. II, pp. 1257-1304], quoted as «Bo». 
Sections 3-5 contain transcriptions and translations of thc three texts. In Section 
6 we describe and compare the electoral syslems in these writings. The tract 
AEP. edited here for the first time. conlributes at Ieast three details leading 
beyond B24 and DAE: 
(1) multiple records are kept during the election session, 
(2) unus punetus is recorded for the winner of each pairwise comparison, 
(3) lots are thrown if candidates are lied with the same number of winning 
points. 
In Section 7 we discuss alternative interpretations. Section 8 concludes the 
paper with a linal resume. 
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T h e p r e s e n t p a p e r is a c c o m p a n i e d by a web e d i t i o n at w w w . u n i -
augsburg.de/llull/ which offers a linked triple text consisting of facsimile. tran-
scription and translation, for eaeh of the three works. For details of this web edi-
tion, see Drton et al. [4]. A narrative on the somewhat accidental circumstances 
that led to the present research can be found in Pukelsheim [34]. 
2. The sources 
The dating of the first text, AEP (Bo II.A.10: 1274-83), is least certain. 
Platzeck [30, vol. II, p. 7] places it in the period 1273-5, without providing any 
detailed evidence. The recent study of Santanach i Suhol [39] reconfirms the 
period 1274-83 from Bonner's catalogue. The expert opinion is that, in all prob-
ability. Llull completed the novel, Blaquerna, in 1283 in Montpellier; see Soler i 
IJopart [42]. We shall argue in Section 6 that the electoral systems in AEP and 
in B24 are distinct from each other. In fact, they are so different that it would 
seem to us most unlikely that Llull wrote the two works back to back. Therefore 
we would tend to believe that AEP was written quite some time before 1283. 
The AEP is preserved in a single manuscript, Codex Vaticanus latinus 9332 
of the Biblioteca Apostolica Vaticana, as reported by Perez Martinez | 28 | . The 
eall number 9322 quoted in Perez Martinez. [29, p. 38] is a misprint. The biblio-
graphic information given by Glorieux | 8 , p. 301], that AEP appears in codex 
Clm. 9332 in Munich, confuses libraries; at no time did the Bayerische Staats-
bibliothek own a codex with this call number. 
Cod. Vat. lat. 9332 is an undecorated collection of fascicles in quarto (22.5 x 
15 cm). consisting of several distincl parts and lotaling 326 folios (paper). It be-
gins with LlulFs Ars notatoria (Bo II.A.2: 1274-6). immediately followed by 
AEP on folios 1 1 r-12v. Both texts date from the second half of the fifteenth cen-
tury, and are written by the same hand. The first text starts with a heading giving 
the title. The second text, AEP, has no heading; instead the title has to be inferred 
from the colophon: Finis artifttii electionis personarum. The appearance of AEP 
arouses sympathetic feelings as to how difficult life was for a medieval copyist: 
the pen blunted, the ink blotted, the writing blurred. Gaya [13. p. 23] tactfully 
calls thc impression that AEP conveys as beiug de caligrafia nuis oscura. 
AEP appears to have been written by a skilled hand. as a quick, cursory 
excerpt. The small eursive. with many abbreviations, is m parts hard to read. 
The number of lines per page changes repeatedly, the rather complicated tigurc 
on folio 1 lr is drawn free-hand. There are no referenees to the author of the text. 
nor to the copyist of the manuscript. However, on folios I3r-l"5v of the codex 
appears a third Llull text. Liher dc accidente et suhstantia (Bo IV.75: 1313). 
This text, though by a diffcrent hand. says that it is a Raimundo compilatus. 
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Formerly, Cod. Vat. lat. 9332 was owned by Pier Leoni (d. 1492), court 
physician of Lorenzo de ' Medici. It is most likely that it was Leoni himself who 
copied the Ars notatoria and the Artifttium electionis personantm. This is the 
conclusion arrived at by Ruysschaert [38, p. 57], on the basis of a comparison of 
the hands in Cod. Vat. lat. 11585, 9414, 9425 and in Reginensis 1773, all from 
Leoni's library. Note that Ruysschaerf s singular, le premier texte, comprises a 
plural, the Ars notaloria and the Artifitium electionis personarum. For more on 
Leoni and his relations to LlulTs work see Rotzoll [37]. 
For B24. Chapter 24 of the novel Blaquema (Bo II.A.17: 1283), we rely on 
the Catalan manuscript, Codex Hispanicus 67 of the Bayerische Staatsbiblio-
thek, Munich. The volume consists of 268 folios (paper), and dates from the end 
of the fourteenth or the beginning of the fifteenth century. Authors occasionally 
quote the obsolete call number Cod. Hisp. 610, from p. 91 in volume 7 of the 
1858 (reprinted in 1971) Catalogits codicum manu scriptorum Bibliothecae 
Regiae Monacensis. The transcription in Section 4 below was kindly provided 
by Soler i Llopart [15]. We also consulted the transcription of Galmes/Ferra 
[17], the English translations of Peers [14] and McLean/London [24, 25J, and 
the French translation of Llinares [18]. 
DAE (Bo III.38: 1299) is dated rather exactly by LIull himself: it was written 
on 1 July 1299, in Paris. The codex unictts preserving this text is the Codex Cu-
sanus 83 in the Library of the Sankt Nikolaus-Hospital/Cusanusstift in Bernkas-
tel-Kues. Honecker [11, p. 571, n. 23] considers it almost certain that it was 
written by Nicholas Cusanus. This view is reconfirmed by the more recent find-
ings that Cusanus spent the spring of 1428 in Paris, copying parts of Llul fs 
works available in the Paris libraries. Roth [36, Sections A.I and A.V] reviews 
the current state of research on the relation of Cusanus to Llull, and also gives a 
description of Cod. Cus. 83. For the transcription and the translations we con-
sulted Honecker [10, pp. 308-309] and McLean/London [24, 251. 
In our transcriptions, numbers in small print are the line counts in the manu-
scripts; most of the paragraph breaks are ours. In the translations, we follow the 
transcriptions rather closely except for adding punctuation. A few additions and 
omissions that we considered helpful are indicated by brackets [ ] . In the main 
text, bracketed numbers refer to reference items at the end of the paper. Llulfs 
electoral systems rely on his Third Figure, the quaternary 16 candidate version 
being part of AEP and the ternary 9 candidate version heading DAE. These 
tables are built up from entities which we call cells, following today's statistical 
terminology. While Llul fs notion of ars carries a rather broad meaning, see 
Bonner [1, vol. I, p. 62], we translate ars eleccionis simply by electoral system, 
for the purposes of the present paper. 
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3. Artifitium electionis personarum 
(Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Vat. lat. 9332, f. l l r -12v) 
[folio i i r | iHec est figura ex xvi litteris 
cons tans ac camer i s cen tum et .v.vti 
2 compos i ta qua docetur fieri electio. 
Littere uero sunt hec: b c d e Jg li i k 
l m n o p q r. Et littere ipse miscentur 
ad inuicem 4 c o m b i n a n d o ipsas qua 
mixtione componitur et formatur infra 
scripta 5figura prout in arte compen-
diosa inueniende ueritatis uidelicet in 
principiis theologie ,,ac philosophie at-
que iuris ostenditur. Hec figura: 
This is a figure consisting of 16 letters 
and composed of 120 cells, by vvhich 
it is explained how an election is car-
ried out. These are the letters: b c d e f 
g h i k I m n o p q r. And these lettcrs 
are mixed so as to combine them in 
pairs. Through the mixture the follow-
ing ligure is composed and formed, as 
is shown in the Ars compendiosa inve-
niendi veritatem as wel l as in the 
Principia theologiae, philosophiae, 
and juris. This [is] the tigure: 
bc cd de ef fg gh hi ik kl Im mn no op pq qr 
bd ce df eg fh gi hk il kin In mo np oq pr 
be cf dg ch fi gk hl iin kn lo nip nq or 
bf cg dh ei fk gl hm in ko lp inq nr 
bg ch di ck fl gm hn io lcp lq inr 
h\\ ci dk el fin gn ho ip kq lr 
bh ck dl ein f" go hp iq kr 
hk cl din en fo gP hq ir 
bl cm dn eo fp gq hr 
bm cn do ep fii gr 
bn co dp eq fr 
bo cp dq cr 
hp cq dr 
bq cr 
br 
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7 Hec quidem figura signat artem per 
quam semper poterunt eligi homines 
s conuenientes ad dignitatem prelati-
cam et per quam quod in e lec t ione 
ipsa non 9fiat fraus nec simonia poterit 
evitari. [folio l i v ) ,Littere enim xvi ex 
quibus composita est ipsa figura sig-
nant 16m personas habentes 2 uocem 
ad eligendum prelatum. Si uero in ca-
pitulo fuerint plures 3 au t pauciores 
persone habentes uocem ad faciendum 
ipsam electionem 4multip]icari debent 
uel diminui littere ac etiam figura pro-
portionaliter secundum quod ,persone 
plures uel pauciores existent. Si autem 
essent tot persone 6 quot littere alpha 
beti non sufficerent loco ipsarum po-
nantur alia signa 7 ue lud numerus vt 
vnus duo tres uel ut primus secundus 
tertius s quar tus ct sic mult ipl icando 
quousque quelibet persona habet sig-
num 9 suum. Et postea ex dictionibus 
ipsis debet componi figura l 0 s icut ex 
litteris consistit. Composita enim pre-
dicta figura non suftlcit u n i s i pro per-
sonis .vv/m. 
Prius quidem ordinari oportet 1 2 quod 
secundum quod alique persone fuerint 
in capitulo pr imus ' alteris in sedibus 
1 3 preponatur ac quod eis attribuantur 
priores littere uel priora signia 1 4 ipsius 
figure atque quod primo uocentur et 
prius de ipsis inuestigentur. 
1 5 Post autem hoc oportet statui quod 
in electione considerentur tria quorum 
This figure signifies the system by 
which one can always elect men wor-
thy of the dignity of a prelate, and by 
which [it is guaranteedl that in the 
election fraud does not occur and by 
which simony can be avoided. Now 
the 16 letters of which this figure is 
composed signify 16 persons having a 
vote in the election of the prelate. If in 
the chapter there are more or fewer 
persons having a vote to conduct this 
election, the letters and also the figure 
must be augmented or diminished in 
accordance with the greater or lesser 
number of persons. If, however, there 
are so many persons that the letters of 
the alphabet do not suffice, other signs 
are i n t r o d u c e d , such as o n e , t w o , 
three, or first, second, third, fourth, 
and so on, continuing until each per-
son has his own sign. And thereafter 
the figure must be c o m p o s e d from 
these [signs] as if it consisted of let-
ters. The figure composed as describ-
ed above, however, suffices only for 
16 persons. 
Initially it is necessary to establish that, 
since several persons are in thc chapter, 
the first is seated before the others, and 
that the prior letters or the prior signs of 
the figure are assigned to them, and that 
they should be the first to be called upon 
and examined in these [letters]. 
After this it is necessary to ascertain 
that in the election three things should 
1 (Al iP f. 1 lv, 1.12): Wc arc unccrtain whether primus mcans thc most scnior pcrson, thc 
person highest in rank, or thc forcmost pcrson. 
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ifiPrimum est honestas et sanctitas ui-
te. Secundum est scientia et sapientia. 
nTer t ium est conveniens disposi t io 
cordis. Que quidem tria quelibet per-
sona | g h a b e n s uocem in capitulo ad 
sacra dei evangelia" iuret considerare 
ac lysemper preel igere personam in 
qua ipsa tria melius fuerint. 
2 ( ) Post uero ordinacionem predictam 
o p o r t e t ' q u o d habean tu r tres figure 
2 1 similes figure predicte que teneantur 
in locis d iue r s i s . Et 2 2 p o s t m o d u m r 
imponan tu r nomina v ide l ice t quod 
vna personarum uocetur b 2 3 al ia c alia 
d ct sic de singulis quousque quelibet 
persona habet litteram |i"olio I 2 r | ,sibi 
appropriatam. Si autem figura com-
posita fuerit ex aliis signis 2attribuan-
tur ipsa signia personis ipsis secun-
dum quod dixi de litteris. 3 Q u o qui-
dem ordinato ponant se in domo et 
incipiant facere electionem 4 suam tali 
modo. 
Primo enim oportet quod exeant do-
mum ille due 5 persone quibus littere 
uel signia prime camere attribute fue-
rint 6 et postea querat omnibus aliis per 
sac ramentum que ipsarum 7 d u a r u m 
melius conueniens et dignia fuerit se-
eundum tria predicta ad g digni ta tem 
ipsam habendam et etc. Et omnes res-
ponderint ct eligerint y prout eis uideb-
itur fiat vnus punctus in littera attri-
buata illi 1 0 persone que plures uoces 
be considered, of which the lirst is ho-
nesty and holiness of life, the second is 
knowledge and wisdom. and the third 
is a suitable disposition of the heart. 
Each person having a vote in the chap-
ter should take an oath by the holy 
gospels of God to eonsider these three 
things and to always elect the person in 
whom they are best [embodied]. 
After this ruling it is necessary that 
three figures identical to the figure 
described above be held ready at dis-
t inct l oca t ions . And thereaf ter the 
names should be inserted in such a 
way that one of the persons is denoted 
by b, another by c, another by d, and 
so on for each, until every person has 
an appropriate letter. If. however, the 
figure is composed of o ther s igns . 
these signs are assigned to the persons 
according to what I described for the 
letters. With this matter taken care of. 
fthe e lec tors ] should be take them-
selves into a hall and begin to conduct 
the election in the following way. 
Firstly, the two persons whose letters 
or signs appear in the first cell should 
leave the hall. And afterwards [some-
body] inquires of all the others on oath 
which of the two is better suited and 
worthier according to the three things 
described above to be bestowed this 
dignity, etc. And all shall respond, and 
sliall elect as it appears [lit| to them. 
[Then] a dot is placed by the letter 
assigned to the person who has the 
" ( A E P f. 1 lv . 1.18): Thc nis. has evagnelia, a Tuscan variant of evangelia. 
' ( A E P 1.1 1 v, 1.22): postmodum corrcctcd from posmodum. 
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habuerit. Qui punctus fiat ipsi n l i t te re 
in qualibet figurarum existentium in 
locis diuersis. Si uero vna , 2 habuerit 
tot uoces ut altera fiat in qualibet lit-
tera ipsius camere 1 3 punctus vnus et 
hoc in qualibet figurarum. 
Cum autem inuestigatum 1 4fuerit tal-
iter de camera prima videlicet quod de 
camera ipsius b c fiat | 5 i l lud idem de 
camera 2a videlicet ipsorum b d et c 
debet ad locum , 6 suum redire et facere 
illud quod altere persone facient quo-
tisque 1 7 uocabuntur camere in quibus 
ipse" eri t . Et hec talis i nues t iga t io 
i 8 semper fiat per o rd inem videl icet 
quod primo fiat inuestigatio de omni-
bus ca 1 9 meris in quibus erit b et postea 
de illis in quibus erit c postremo 2 0 u e -
ro de illis in quibus erit d et sic de om-
nibus per ordinem. 
Facta autem 2 | i nues t iga t ione camer-
arum omnium debent numerari puncta 
2 2 cuiuslibet littere et si in aliqua litter-
arum sive signiorum ex quibus com-
posita 2 3 fu i t figura ipsa reper iantur 
plura puncta quam in aliqua litterarum 
persona 2 4 i l la pro qua illa littera seu 
signum posita fuerit eligatur ad 2 5 d ig -
nitatem propter quam facta fuerit in-
uest igat io supradicta [folio I2v] ^que-
cumque dignitas sit. 
Si autem contiguerit duas personas aut 
2 p l u r e s habu i s se n u m e r u m u o c u m 
e q L i a l e m oportet ipsas exire domum 
most votes. Such a dot is marked in 
each of the figures existing at the dis-
tinct locations. If now one [person] has 
as many votes as another, then a dot is 
placed by both letters of this cell, and 
this [is done] in each of the figures. 
After in this way [the pairwise com-
parison] has been examined in the first 
cell, namely in the cell with b and c, 
the same is done in the 2nd cell, name-
ly that with b and d; and c must go 
back to his place and do what the other 
persons do, until again cells will be 
called in which his letter occurs. And 
this examination continues in the fol-
lowing order, namely that the exami-
nation is first extended over all cells in 
which b appears, and afterwards over 
those in which c appears , and then 
over those in which d appears, and this 
way over all [cells], in order. 
Once the examination of all cells has 
been completed, the dots of each letter 
must be counted. And if in any of the 
letters or signs from which this figure 
is composed more dots are determincd 
than in any of the other letters, the 
person for whom this Ietter or sign 
s tands is e lected to the digni ty for 
w h i c h the e x a m i n a t i o n that is 
described above has been conducted, 
whatever the dignity. 
If, however, it happens that two per-
sons or more have an equal number of 
votes, it is necessary that they leave 
(AEP f.!2r, 1.17): ipse corrected from ipsum. 
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3 et quod relique persone remanentes 
qui nequaquam tot uoces habuer int 
4 i tem de nouo iurent obseruando tria 
superius posita preheligere 5 digniorem 
et magis conuenientem ad ipsam dig-
nitatem habendam 6 et quod illa in qua 
plures uoces erunt concordes eligatur. 
Si autem contingat 7 tot uoces concor-
dari in una sicut in altera miscentur' ; 
sortes super 8illas que in ista electione 
ultima equalem numerum uocum ha-
bebunt 9 e t illa cui sors eueneri t eli-
gatur. 
Si autem in principio inuestigationis 
i 0predicte absens fuerit aliqua persona 
habens uocem in ipso capitulo n o p o r -
tet quod attribuitur ei vna predictarum 
Iitterarum ipsius figure uel signiorum 
l 2 s i fuerint alia signia quam littere. Si 
uero plures absentes fuerint 1 3 atribu-
atur cuilibet littera vna uel signum. Et 
de ipsa uel de ipsis I 4 quemadmodum 
de presentibus inuestigetur secundum 
ordinationem predictam. 
i 5Finis artifitii electionis personarum. 
the hall and that the other remaining 
persons, no matter how many votes 
they have, again take an oath to select, 
while observing the above-mentioned 
three things, the one who is more wor-
thy and suitable for this dignity. and 
that the one for whom more votes are 
counted will be elected. If now it hap-
pens [yet again] that as many votes 
are counted for one [person] as for 
another, lots are thrown over those 
who had an equal number of votes in 
the last election, and the one whose 
lot wins is elected. 
If now at the beginning of the above 
examination a person who has a vote 
in this chapter is absent, it is neces-
sary that he be assigned one of the 
said letters of this figure, or one of the 
signs if signs other than letters are 
used. If more are absent, each is assig-
ned one letter or sign. And with the 
one or more [absent] as well as with 
those present the examination is con-
ducted according to the rules describ-
ed above. 
This is the end [of our expositionl of a 
system for the election of persons. 
/ ; ( A E P f. 12v. 1.7): misceniur corrcctcd IVom miclanlur. 
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4. En qual manera Natana fo eleta a abadessa 
(Bayerische Staatsbibliothek, Cod. Hisp. 67, f. 32v-34r) 
[folio 32v] [Nathana e totes les dones 
qui hawien veu a eleccio foren en lo 
capitol per e l e 3 ger abadesa. Natana 
dix a totes les dones que necessi 4tat es 
molt gran haver bo major, car en la 
bonitat s del major dona Deus virtut al 
menor. - O n , con nost re 6 m a j o r sia 
passat d 'es ta vida en 1'altra segons 
que 7 natura e raho requer, necessaria 
cosa es a nosaltres 8 q u e encerquem 
enfre nos qual de nos es major en 
ysanta vida e en la amor de Deu; cor, 
aquel es digne 1 0 de esser nostre pastor, 
segons Fordenament e la vo u l en ta t de 
Deu. 
To te s les d o n e s v o l g u e r e n e l e g e r 
1 2 a b a d e s s a segons la mane ra en la 
qual havien acustu 1 3 mat a eleger, mas 
Nathana dix que ella havia e n 1 4 t e s a 
novella manera de eleccio, la qual esta 
en art [ 5 e en figures, la qual art se-
gueix les condicions del Lii6bre del 
gentil e dels iij savis, lo qual segueix 
la Art nde atrobar veritat. -Pe r aque-
lla manera- dix Natana, —[folio 33r] ,es 
atrobada veritat per la qual veritat po-
rem atrobar : aquel la dona qui es pus 
cuvinent e mellor a esser 3abadessa. 
Pregada fo Natana per totes les dones 
que 4 digucs la manera segons la qual 
per art poguesen 5 atrobar c eleger la 
dona qui es millor a abadessa. 6 Na-
thana respos dient estes paraules: - D e 
Natana and all the sisters who had a 
vote in the election gathered in a chap-
ter to elect the abbess. Natana said to 
all the sisters that there was a very 
great necessity to have a good superi-
or, for through the goodness of the 
superior God gives virtue to the subor-
dinate. «Now, since our superior has 
passed from this life to the other as is 
required by nature and reason, it is 
needful for us all that we seek from 
among ourselves the one who is great-
est in holiness of Iife and the love of 
God; for she is worthy to be our pastor 
according to the ordinance and the will 
of God.» 
All the s is ters wan ted to e lcct the 
abbess accord ing to the method to 
which they had been accustomed to 
elect. But Natana said that she had 
heard of a new electoral method bascd 
on a system and figures; this systcm 
follows the conditions of the The Book 
ofthe Gentile and the Three Wise Men, 
which follows The Art of Finding the 
Truth. «By this method,» said Natana, 
«is found the truth; by this truth wc 
will be able to find the sister who is 
m o s t s u i t a b l c and bes t to bc ou r 
abbess.» 
Natana was asked by all the sisters to 
d e s c r i b e the m e t h o d a c c o r d i n g to 
which, on the basis of the system, onc 
can find and elect the sister who is best 
suited to be abbess . Natana replied 
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la art de e lec 7 c io vos dire breument 
los c o m e n c a m e n s . Aque l l a art x e s 
depar t ida en dues par ts : la pr imera 
part es de e 9 l eger los e legedors qui 
elcgen lur pastor; segona | 0 part es en 
qual manera dejen eleger lur major; e, 
per ^ a c o , p r imerament vos vull re-
comptar de la primera 1 2 part e puys de 
la segona. 
Natana dix: - N o s som L1.v.v dones en 
est capi to l qui havem veu a e leger 
pas 1 4 tor . Segons art se cove que ele-
jam, d'estes xx dones, 1 5 nombre senar 
qui s ia en v o en vij, co r a q u e s t 
n o m 1 6 b r e es pus cuvinent a e leccio 
que a l t re ; e lo vij n o m 1 7 b r e es pus 
cuvinent quel v. On, primerament, sia 
1 8 fet sagrament per totes les dones a 
dir veritat e sia 1 9 demanat secretament 
a la pr imera dona qual de les 2 0A'LV 
dones son pus cuvinents a esser vij qui 
elegen 2 1 major; e, apres, sia demanada 
la segona dona, he 2 2 puxes la terca e 
axi per orde tro a la derrera. E cas 2 3 cu-
na vegada, scriva hom 90 que diu cas-
cuna de les 2 4 d o n e s ; a la fi, sia vist 
q u a l s son a q u e l l e s d o n e s qui han 
2 5 h a u d e s mes veus ; e aque l l e s que 
hauran haudes 2 6 m e s de veus, aquelles 
sien les vij dones qui degen 2 7 e leger 
abadessa. 
«Segona part de e lecc io es con los 
2svij elegedors elegen pastor. On, pri-
merament, [folio 33v] ,cove que los vij 
elegedors se covenguen al eleger de 
2 ce r t n o m b r e e de cer tes pe r sones , 
segons quelfs] sera vijares, 3 e que cas-
with these words : «I will tell you 
briefly the principles of the electoral 
system. The system is divided into two 
parts. The first part is to elect the elec-
tors who then elect their pastor; the 
second part concerns the method by 
vvhich they should elect their superior. 
So I will first tell you about the first 
part, and then about the second.» 
Natana said: «In this chapter vve are 20 
sisters who have a vote in electing our 
pastor. According to the system we 
must elect from these 20 sisters an odd 
number, say 5 or 7; for such a [odd] 
number is more convenient for the 
election than another [even numberj , 
and the number 7 is more convenient 
than 5. First let an oath be taken by all 
the sisters to tell the truth. Then let the 
first sister be asked in secrecy which 
of the other 19 sisters are most suitable 
to be among the 7 vvho elect the supe-
rior. Af te rwards , let the second be 
asked, and then the third, and so on, in 
order, until the last. And on each occa-
sion. let it be vvritten dovvn vvhat each 
sister says. In the end, let it be seen 
vvho are the sisters who have received 
the most votes. And those who have 
the most votes shall be the 7 sisters to 
elect the abbess.» 
«The second part of the electoral sys-
tem is how the 7 electors elect the pas-
tor. Firstly, it is necessary that the 7 
electors agree upon a certain number 
and upon certain persons, according to 
vvhat seems to them good, and that 
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cuna persona comparen ab 1'altra, se-
gons quatre 4 condicions, 5 0 es, a sa-
ber: qual ama e coneix mes Deu, ni 
5 q u a l ama e coneix mes vi r tu ts , ni 
qual coneix e desa 6 ma pus fortment 
vicis; quarta es qual ha pus cu 7 vinent 
persona. 
Cascii dels vij e legedors pot e leger 
s una persona a esser en lo nombre del 
qual deu esser elet 9 major ; e cascii 
dels vij elegedors cove esser en aquel 
I 0 nombre on pusca esser elet major. E, 
per co que pus , ,planament puschats 
entendre la art, so t sposem que 1 2 l o 
nombre sert sia en ix persones de les 
quals sia triat 1 3 e elet nostre pastor; 
on, p r i m e r a m e n t , cove que los vij 
1 4 s ien devesits en dues parts: ij a la 
una part e v a Pal 1 5 t ra e cove que los v 
encerquen quals dels ij deu 1 6 esser elet 
e scrivas secre tament aquell qui ha 
mes 1 7 de veus. Apres cove que ab la i 
qui ha mes de veus l x haudes sia com-
parat altre d'aquells v e que sia ines en 
lo 1 9 loch de aquel qui es estat vencut 
per menors veus; 2 0 e aquel vencut sia 
mes en lo loch d 'aquel qui es com-
2 1 parat ab lo primer o ab lo segon. E 
aco mateix, per 2 2 orde , sia en tots los 
altres, e sien en est nombre 2 3 m e s e s 
lo[s] viij el ix qui no son dels elege-
dors. On 2 4 siguent aquest nombre, se-
ran multiplicades xxx25vj cambres en 
les quals aparran les veus de cas 2 6 cu, e 
sia elet aquel qui haura mes veus en 
mes ? 7 cambres . 
they compare each person with every 
other accord ing to four cond i t ions , 
namely: which of them best loves and 
knows God, which of them best loves 
and knows the virtues, which of them 
knows and most s t rongly hates the 
vices and, fourthly, which is the most 
suitable person.» 
«Each of the 7 electors can select a 
person to be among those from whom 
the superior will be elected, and each 
of the 7 electors necessarily is among 
this number from whom the superior 
is elected. And so that you can under-
stand the system more plainly, let us 
suppose that this number consists of 9 
persons from whom our pastor is to be 
elected. Firstly, it is necessary that the 
7 are divided into two groups: 2 on the 
one side and 5 on the other; and then 
the 5 mus t d e c i d e wh ich of the 2 
should be elected; and in secrecy let it 
be wri t ten down who has the most 
votes. Afterwards, the 1 who has the 
most votes should be compared to 
another one of the 5, and that this sis-
ter be set in the place of the one who 
is defeated by fewer votes; and the 
one who is defeated is put in the place 
of the sister who is now compared 
with the first or with the second. And 
let this be done, in order, with all the 
othcrs; and to this number are added 
the 8th and 9th persons who are not 
among the e lec tors . Fol lowing this 
numbering, 36 cells are generated in 
which appear the votes of each; and 
let her be elected who has the most 
votes in the most cells.» 
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Con Nathana hac mostrada la art de 
e 2 8 leccio , una dona demana a Natha-
na: -S i s 'esdeve que 2 9 en les cambres 
haja qui h a g e n e g u a l s v e u s , q u e n 
[folio 34r] ,mana fer la art? Respos Na-
thana: - L a art mana que 2 s i a sobre 
aquells ij o iij o mes encerchat per art 
3 tant solament ; e sia encerchat qual 
d'aquells se cove 4 mils ab les iiij con-
d i c i o n s d e m u n t d i t e s ; e aquel qui 
5 mills se cove ab les condicions, aque-
11 es digne de 6 esser elet. 
Molt plach la art e la manera de elec-
7 ci6 a totes les dones, e totes digueren 
que segons a 8quella art no pudia hom 
errar en eleccio; e totes 9feeren esta-
bliment que per tots temps elegisen 
per aquella art l 0 e manera que Natana 
recompta; e trameteren encerchar M l a 
art e a p r e n g u e r e n a q u e l l a . A p r e s 
pochs de dies 1 2feeren eleccio segons 
la art e atrobaren per art que Na 1 3 tha-
na devia esser abadessa. 
Eleta fo Na thana a a 1 4 b a d e s a ; gran 
desp laer hac Natana de son honra-
ment. , 5 Deus beney qui la volch hon-
rar sobre totes les altres. 1 6 Dupta que 
les dones haguessen errat en la art e 
1 7 volch veer les xxxvj cambres en que 
esta la art, 1 8 per tal que si havien erra-
da la art e ella no devia esser 1 9 abades-
sa, que elegisen aquella ab qui l 'en-
dre^ament 2 0 d e la art se covengues . 
Natana e les altres dones 2 1 qui no eren 
stades de les vij dones qui havien ele-
2 2 g i t vee ren la m a n e r a que hav ien 
When Natana had explained the elec-
toral system, one of the sisters asked 
her: «If it turns out that in the cells 
there are some who have eqtial votes. 
in which manner does the system pro-
ceed?» Natana replied: «The system 
demands that among these 2 or 3 nr 
more one decides solely by means of 
the system; and that [in this way] onc 
decides who of them combines best 
the 4 cond i t ions ment ioned above . 
And she who combines the conditions 
best is worthy to be elected.» 
All the sisters were very pleased with 
the system and the electoral method; 
and all said that according to this sys-
tem an electoral error could not occur. 
They all established a rule that at all 
times they would elect using the sys-
tem and the method which Natana had 
described; and they sent away to find 
out about the system and they learned 
it. After a few days they held an elec-
tion according to the system, and by 
the systcm it was found that Natana 
was to be abbess. 
Natana was elected abbess; [but] Nata-
na felt great displeasure at being thus 
honored. She blessed God for intend-
ing to honor her above all the othcrs, 
[yet] feared that the sisters had erred in 
the system. And she wanted to see the 
36 cells of which the system consists 
so that, if they had made an error in thc 
systcm and she should not bc abbess, 
they should elect another onc in keep-
ing with the proper working of the sys-
tem. Natana and the other sisters who 
had not been amone the 7 sisters who 
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hauda, segons art, 2 3 e n la eleccio, e 
atrobaren que la art havien segui 2 4 da 
segons ques covenia. 
En gran pensament entra N a 2 5 t h a n a 
con pogues e sabes regir si matexa e 
les do 2 6 nes e tots jorns cogitava com 
pogues ordenar lo 2 7 monest i r a bones 
custumes. 
had participated in the election, review-
ed the method which had been fol-
lowed in the election, according to the 
system, and found that the system had 
been followed as stipulated. 
Natana began to think deeply on how 
she could and should rule herself and 
the sis ters , and con templa ted every 
day how she could direct the convent 
so as to encourage good ways. 
5. De arte eleccionis 
(Sankt Nikolaus-Hospital/Cusanusstift, Cod. Cus. 83, f. 47v-48r) 
hc cd de ef fa gh hi ik 
bd ce df eg fh gi hk 
be cf dg eh fi gk 
bf cg dh el fk 
bg ch di ek 
bh ci dk 
bi ck 
bk 
[folio 47v| , [Qluoniam bona eleccio in 
sancta ecclesia est 2 valde necessaria 
ad e l igendum personas 3 c o m m u n e s 
cum per ipsas ecclesia gubernetur 4 et 
ipse pugnent contra ecclesie inimicos 
qui faciunt peccata ut' 5 inf ideles et 
scismatici. Et hoc persone communes 
Evidently a good electoral procedure 
in the Holy Church is very necessary 
for electing office holders , since by 
them the church is governed and they 
fight against the church's enemies who 
commit sins like the infidels and schis-
matics. And the elected office hoklers 
' ( D A E f.47v, 1.4): Obscured by correction. Honecker [10, p. 308 , n. 3] rcads: t/m sunt 
peccatores. 
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electe 6 facere non possunt nisi bone'' 
sint et bene proporcionate matri 7 ea-
rum que bona est et alta. Quarum ma-
ter est sacrosancta roma g na ecclesia 
que magnas habet passiones per illos 
qui se fingunt 9 bonos esse filios qui 
boni non sunt sed mali matri derogan-
tes U ) et bona eius iniuste occupantes. 
U n d e p rop te r hoc d o c t r i n a m " dare 
V0 | | l umus ad elygendum communem 
personam secundum modum tercie fi-
gure artis pgeneralis ita quod per ar-
tem suam sequendo processum pote-
runt si velint eligentes l 3 meliorem eli-
gere personam et hoc palam et si me-
liorem non eligant erit u o m n i b u s in 
capitulo existentibus manifestum quod 
peyorem eligunt et ipsi sunt periuri 
sine 1 5 aliquo colore excusacionis. Mo-
dus autem eligendi est iste. 
Primo ut disposi t io 1 6 ne apparet' /; au-
tem primam personam significat que 
in ecclesia vacante prius fuit 1 7 recepta 
& significat secundam personam et sic 
deinceps usque ad k ita quod prima 
1 8 persona vacantis ecclesie vocetur /; 
et seeunda persona vocetur cK et sic de 
aliis 1 9 s u o modo. Si vero in ecclesia 
plures sint quam ix persone multipli-
centur camere 2 ( ) in figura suprascripta 
addendo /. Et si sint undecim addatur 
m. Si autem 2 1 plures sint quam littere 
sint in alphabeto apponatur alius nu-
cannot do this unless they are good 
and in good relations vvlin liisn moiher 
who is good and noble. Their mother 
is the Holy R o m a n C h u r c h w h o 
endures great pains from those who 
pretend to be good sons, yet who are 
not good but evil, and vvho disparaj : 
their mother and unjust ly take hi c 
goods. Therefore we want to give thi; 
explanation on how to elect an officc 
holder, based on the Third Figure of 
the Ars generalis, so that in following 
this system the electors can, if they 
wish, elect the better person, and do so 
in public. And if they do not elect the 
better one, it vvill be manifest to all 
who exist in the chapter that they are 
electing an inferior one and they are 
pe r ju r ing t h e m s e l v e s vvithout any 
shadow of an excuse. The electoral 
method is the follovving. 
Firstly, as appears in the [above] dis-
play, let b signify the person who vvas 
received first into the vacant church, c 
signifies the second person and so on 
to k, so that the first person of the 
vacant church is called b, the second 
person is called c, and so on with tl i: 
others in the same vvay. If, howevei, 
there are more than 9 persons in lh<: 
chureh, the cells in the figure shovvu 
above are increased by adding /. Aml 
if there are eleven, m is added. Now if 
there are more [persons] than there are 
( D A E f.47v. 1.6): bone corrected from boni. 
" ( D A E f.47v, 1.10): doctrinam duplicated. 
' ( D A E f.47v, 1.16): Honccker 110. p. 308. n. 5 | rcacls: Primo ut discretioni vestre apparet... 
' ( D A E f.47v, 1.17): c corrcclcd fmni s. 
A ( D A E f.47v, 1.18): c corrected from s. 
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merus scilicet unus vocetur 2 2 p n m u s 
frater alius secundus etcetera et omnes 
sequuntur modum predictum. 
In principio i . i o m n c s facient iuramen-
tum quod personam eligent meliorem 
ct magis ydoneam.'- 2 4 Deinde qui eli-
gere debeant sedeant et /; c sint stantes 
ad par tem ita prope 2 5 q u o d audiant 
verba el igencium et ut omnes ipsos 
videant. Postmodum d petat 2 6 a b uno-
q u o q u e s e d e n t e q u e m de b c p lus 
voluerit pro abbate priore aut 2 7 e p i s -
copo et sic de aliis et tunc computen-
tur voces singulorum eligencium" et si 
/; 2 s p l u r e s v o c e s h a b e a t q u a m cN 
sedeat c" in locum suum et b pedes 
remaneat vel 2 y e converso. Et mittatur 
d ad b et tunc surgat c qui ab unoquo-
que petat 3 0 q u e m de b d voluerit pro 
prelato et si /; plures voces habeat se-
deat d et 3 ,vadat e ad b et tunc petat c 
vel d aut alius ab unoquoque coram 
omnibus 3 2 quem plus voluerit pro do-
mino scilicet /; aut e et si e vincat /; 
tunc vadat 3 3 / ad e aut e contrario et si 
/; sit devictus c petat ab unoquoque 
quem de e / [ f o l i o 4 8 r ] ,plus voluerit pro 
domino et sic per ordinem usque ad k 
ita quod [ ]'' in [ ]'-' k fiat 2 determinacio 
eleccionis sive k devincat vel devin-
catur et sic per o rd inem predic tum 
let ters in the a lphabe t , s o m e o ther 
number is taken, that is, someone is 
called the first brother, another the sec-
ond, and so on, and all follow in the 
manner described above. 
Initially all take an oath that they will 
elect the better and more suitable per-
son. Next, those who must elect sit 
down, and /; and c stand on the side 
ncar e n o u g h so they can hea r the 
words of the electors, and that all see 
them. Then d inquires of everyone 
w h o is s i t t i ng w h o m of /; or c he 
prefers for abbot, prior, or bishop, and 
likewise of the others. And afterwards 
the votes of all electors are added. And 
if /; has more votes than c, then c sits 
down in his place and b remains s» ind-
ing, or vice versa. Then d is set ag inst 
/; and a f t e r w a r d s c s t a n d s up and 
inquires of everybody whom of b or d 
he prefers for prelate. And if /; has 
more votes, then d sits down, and now 
e goes up to /;, and afterwards c or d or 
somebody else inquires of everybody 
and in the presence of all whom he 
prefers for master, that is, b or e. And 
if e wins over b, t h e n / g o e s up to e, or 
vice versa. And if b is defeated, then c 
inquires of everybody whom of e o r / 
he prefers for master, and so on, in 
order, up to k, so that with k the elec-
tion comes to an end whether k wins 
' ( D A E f.47v, 1.231"): deinde duplicatcd. 
" ( D A E f.47v, 1.27): eligencium corrcclcd from elegencium. 
" ( D A E f.47v, 1.28): c corrcctcd from s. 
" ( D A E i'.47v. 1.28): c corrected 1'rom s. 
' • (DAE f.48r, 1.1): Erasure [ |. 
l ' ( D A E f.48r, 1.1): Erasure [ |. 
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3scilicet si in capitulo sint decem fiat 
determinacio in / et sic per ordinem ut 
iam 4 dictum est. 
Iste autem modus eleccionis utilis est 
valde et securus quia remotus 5 es t a 
scrutinio secreto et speciali compro-
missione per que plures fieri possent 
cfraudes quam in modo predicto. Qui 
sic palam eligunt dispositi sunt quod 
ab eo rum 7 s o c i i s m a g n a m habean t 
verecundiam si male eligant illi vero 
qui secrete eligunt 8 non. 
Est etiam autem" novus modus elec-
cionis bonus in quantum est tantum 
9generalis' s esse non potest. Et hoc est 
quia de omnibus personis in capitulo 
existentibus K ) in eleccione fit mensu-
racio quarum quelibet ad suam eligit 
voluntatem in qualibet camera , ,su-
pradicte figure et sic de eleccione ma-
gis est contentus. 
I tem per hunc m o d u m 1 2 e l e c c i o n i s 
quel ibet persona capitul i forte pro-
poneret esse bona et honesta 1 3 s i in 
e lecc ionibus pre la torum modus iste 
esset vsitatus et procuraret amicos in 
[essen 1 4 cia] ' ecclesia et pacem acqui-
reret et inimiciciam evitaret ut in tem-
pore elec 1 5 cionis esset electus et socii 
se invicem [ ] " diligerent ut in elec-
or is defeated, and this in the order 
described above. That is, if there are 
ten in the c h a p t e r then the end is 
reached with /, and in the order that 
has just been described. 
This electoral method is very useful 
and secure, since it is far from the se-
cret scrutinium and the election per 
compromissum wherein more fraud can 
be c o m m i t t e d than in the a b o v e 
method. Those who elect publicly face 
great disgrace by their col leagues if 
they e lec t b a d l y ; t hose w h o e lec t 
secretly do not. 
This new e lec to ra l m e t h o d is a lso 
good in that it is as general as [no 
other] can be. And this is so because 
in the election a comparison is made 
between all persons who exist in the 
chapter. Each of them elects according 
to his will in each cell of the above 
figure, and thus is more content with 
the election. 
Moreover, with this electoral method 
each person in the chapter presumably 
would strive to be good and honorable, 
if this method were used in the election 
of prelates; and [each would] procure 
f r iends in the chu rch , br ing abou t 
peace, and avoid animosity, so that at 
the time of the [next] election he might 
be elected. And the brethren would 
* ( D A E f'.48r, 1.8); etiam autem correctcd from ecciam ante. 
5 ( D A E f.48r, 1.9): Honcckcr [10, p. 309 , n. 15] inserts quantum alius bcforc esse non 
potest. 
r ( D A E f.48r, 1.13Q: essencia expungcd. 
" ( D A E f.48r, 1.15): Erasurc [ |. 
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Factus est iste l 9 modus eleccionis pa-
rysius anno incarnacionis domini nos-
tri Jhesu Chr i s t i Mo d u c e n t e s i m o 
20xcixo primo die Julii. Deo" gracias. 
show mutual esteem. so that in an elec-
tion one would stand for the other. And 
so the chapter would be enhanced, that 
is, [it would gain] through the enhance-
ment which the brethren would enjoy 
through charity, justice, prudence, and 
other vir tues . If now an election of 
absent persons is to be made, the elec-
tion should be carried out as described 
above, etc. 
This electoral method was devised in 
Paris, on the first day of July in the 
year 1299 of the Incarnation of our 
Lord Jesus Christ. Thanks be to God. 
6. LIulPs electoral systems 
6.1. The trail to truth 
Llulfs electoral systems in AEP, B24 and DAE have in common that they 
are intended for the election of church officials in clerical communities. In AEP 
there are 16 persons or a few more who elect a prelate, without any further indi-
cation as to who they are or how they are selected. In B24 it is 20 nuns of a con-
vent who elect a new abbess. DAE has 9 persons or a few more electing an 
abbott, prior, or bishop. 
In each of the three writings Llull quotes some of his prior work. AEP and 
B24 both mention the Ars compendiosa inveniendi veritatem (Bo I I .A. l : c. 
1274), see [32]. In addition, AEP refers in a somewhat cursory fashion to the 
Liber principiorum theologiae (Bo II.A.6: 1274-8), the Liber principiorum 
philosophiae (Bo II. A.7: 1274-8), and the Liber principiorum juris (Bo II.A.8: 
1274-8). For an edition of these along with the Liber principiorum medicinae 
(Bo II.A.9: 1274-8) see [21]. B24 quotes the famous Llibre del gentil c dels trcs 
savis (Bo II.A.4: 1274-6), see [16]. 
1 (DAIi f.48r, 1.15): uiuis corrcctcd from uniiis. 
" ( D A E f.48r, 1.20): Deo corrected from De. 
cione unus 1 staret 1 6 pro alio et sic ex-
altatum esset capi tu lum scilicet per 
exal tacionem quam fratres haberent 
1 7 per caritatem iusticiam prudenciam 
et per alias virtutes. Si autem eleccio 
1 8 si t facienda de personis absentibus 
fiat eleccio secundum predictum etc. 
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In DAE, Llull says that the Third Figure is taken from the Ars generalis. 
Platzeck [30, vol. II, p. 34, n. 85] identifies this reference with the Ars compen-
diosa (Bo III.36: 1299). Bonner [1, vol. I, p. 22, n. 88] points out, however, that 
from 1294 on Llull used the term Ars generalis as a generic reference to his sys-
tem, the final version of which appeared in the Ars brevis (Bo III.77: 1308) and 
the Ars generalis ultima (Bo III.80: 1305-8). A version of the Third Figure is 
reproduced on plate XVII in Bonner [1, vol. I, after p. 582]. 
Self-references of authors to their own works have been popular from the 
middle ages till today and, besides advertising the au thofs oeuvre, servc to 
claim an advanced level of competence. It would seem to us that, in the present 
case, LIull may want to send a more pointed message to his readers, emphasiz-
ing the ultimate function that he attributes to an electoral system. In our time we 
view an election as a fundamental building block of mass democracies, a means 
to collect the opinions of individual voters and to aggregate them across the 
entire society. This integrating function of popular elections in democratic soci-
eties would have appeared totally alien to Llull. 
As a devoted Christian in his time, LlulPs concern was not the aggregation 
of many individual truths, but the discovery of the one and only truth existing, 
the truth of God. We understand Llulfs electoral systems as manifestations of 
his Ars generalis, and as such they are means to set mankind on a trail leading 
to the unique, divine truth: «By this method,» said Natana, «is fottnd the truth; 
by this trttth we will be able tofind the sister who is most suitable and best to be 
ourabbess.» (B24, f. 32v, /. 17 - f. 33r, /. 3). 
6.2. The bookkeeping of sincerity 
The Third Figure of the Ars generalis is displayed right at the beginning of 
DAE. It is an arrangement of the 36 pairs that can be formed from 9 candidates 
named /;, c k. A larger version of the figure. for the 120 pairs from 16 candi-
dates /;, c /; is included on the first folio of AEP. The use of letters to indi-
cate candidates serves a double purpose, of exhibiting the universal applicability 
of the system, and of producing a figure small enough to ftt the limited space 
available. 
The question arises, however, whether the sequence of letters is meant to 
indicate a ranking of the candidatcs. If so. the candidate with the first letter 
would hold the highest rank, and the candidatc who is assigned the last letter 
would be ranked lowest. The other candidates would be ranked in-between, as 
determined by the order of the letters. If the letters were to indicate a ranking. 
then it is conceivable that Llull might have wished to design a biased electoral 
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system favoring candidates of higher merits at the expense of candidates of 
lower merits. We maintain that such hypothesis, that the assignment of letters 
presupposes a ranking by merits, is inconsistent with LlulPs way of thinking. 
Llull felt himself called upon to devote his life to spreading the Christian 
truth to the Muslim world. Pincll [16, p. 264J recalls a tragic incident from Llul-
l's autobiography, the Vita coetanea, as an episode of lasting effect, see [19, p. 
279] or [1, vol. I, p. 21]: Llull and his Saracen teacher of Arabic enter into a 
fierce argument. The teacher draws the sword against his master. Llull success-
fully defends himself, and imprisons the teacher. While Llull contemplates what 
to do next. the discouraged Muslim hangs himself. Thus powerful demonstra-
tion of authority has led to a double defeat: the infidel is lost to everlasting 
damnation, and Llull failed to convert the disbelieving soul to his Christian God. 
Henceforth Llull builds on the force of arguments, not on the power of authori-
ty. He wishes to convert his opponents to Christianity through dialogue, not to 
dictate. 
To this end the combinatorial aids of the Ars generalis serve as a warranty of 
fairness, so that no contraposition of opinions is omitted. For the electoral sys-
tems, the Third Figure is used to implement a bookkeeping of sincerity, that is, to 
secure a complete comparison of all arguments. Furthermore, Llull uses combina-
torial structures quite generally to organize his philosophical view. But nowhere 
does Llull imply that the assignment of letters presupposes a rank order of argu-
ments, see Platzeck [30], Pring-Mill [33], Hillgarth [9], or Bonner [1]. Such a 
clandestine outmaneuvering of opponents is simply incompatible with a protago-
nist of the cross-cultural dialogue, as Llull is hailed by Pindl [16, p. 259]. We 
believe that it was entirely outside LlulTs way of thinking that the assignment of 
the letters might bias his electoral systems in onc way or the other. 
Not surprisingly, the instructions of how to assign letters to persons turn out 
to be cursory and incidental. In addition. the relevant section in AEP (f. 1 lv, /. 
11-14) is somewhat hard to decipher. We understand that somebody, a prinuts of 
whatever sort, takes the lead to randomly attribute letters to persons. A brief 
examination then makes sure that all electors remember their letters. B24 makes 
mention neither of the letters nor of the assignment process. We take this as an 
indication of how unimportant this step is, in LlulPs view. In DAE (f. 48r, /. 9-
10) Llull praises his electoral system beccntse in the election a comparison is 
inade between all persons who exist in the chapter, that is, because all chapter 
members are treated equally. 
In the sequel our analysis is based on the assumption that all pairwise com-
parisons are of equal value, so that the decision between the first and the second 
candidates, /; and c, enters the fmal evahiation with exactly the same weight as 
the decision between the first and the last candidates, b and k (or b and /•). 
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6.3. The evaluatiun of a single pairwise coinparison 
All three variants of Llulfs electoral system build on pairwise comparisons 
of two candidates at a time. They differ in whether an exhaustive, or a partial 
series of pairwise comparisons is stipulated. In the present subsection we dis-
cuss the evaluation of a single pairwise comparison. 
The instruction in AEP (f. 12r. /. 9-10) is clearest: [Tlien] a dot is placed hy 
the letter assigned to the person who has the inost votes. Thus the victorious 
candidate scores one point, and what is recorded is this winning point and not 
the number of votes that led to the victory. We are reminded of an ordeal by 
judicial duel, in which the truth emerges on the side of the victor no matter how 
easy or how hard he had to fight. This way of arriving at a decision is concor-
dant with LlulPs belief in the uniqueness of the divine truth: among two candi-
dates, one must be more worthy than the other. 
The electors are humans tempted by sin, however, and it is not guaranteed 
that they recognize the truth in any case and at any t ime. Therefore Llull 
includes a rule for the situation when the electors fail to recognize the truth and 
two candidates arc tied with the same number of votes (AEP, f. 12r, /. 11-12): //' 
now one [personj has as inany votes as another, then a dot isplaced by both let-
ters ofthis cell. By awarding a winning point to each of the two candidates, they 
remain equal between each other and yet gain an advantage over the other can-
didates. 
The corresponding passage in B24 (f. 33v, /. 16-17) is briefer: and in secrecy 
let it be written clown who has the most votes. We think that the meaning of the 
phrase is identical to the ruling in AEP. For at the beginning of B24 (f. 32v, /. 
14-15), Llull claims to propose a new electoral nicthod based on a systcin and 
figures. In the middle (B24, f. 33v, /. 3), he states that the electors compare each 
pcrson with cvery other. Morever (B24. f. 33v, /. 24-25), a total of 36 cells are 
generated. Clearly this points to the Third Figure. even more so since in the 
other two texts the figure is reproduced in its entirety. From this we conclude 
that 'written down' means 'marked' : 'and in secrecy let the letter of the person 
be marked who has the most votes' . With this interpretation. B24 defines the 
same rule as does AEP. We cannot imagine that the quoted passage would sup-
port an extended meaning, to write down the number of votes of the victorious 
candidate, let alone two numbers, one for each candidate. 
B24 does not contain a rule on how to break a tie. Llull may have hoped that 
his insistence on an odd number of electors (B24, I". 33r. /. 15) makes a tie-
breaking rule superfluous. This is true for the majority of comparisons, when 
two of the seven electors are compared by the remaining five, or when the two 
additional candidates are compared by all seven electors. However, the other 
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cases are left dangling in the air. When one of the electors and one of the addi-
tional candidates are compared, then there are six electors and a tie with three 
votes for each candidate becomes possible. Such ties are not accounted for in 
B24. 
Nor does the last text of the electoral trilogy, DAE, feature a tie-handling 
rule even though here it is needed most. DAE promotes a partial system of pair-
wise comparisons, based on successive eliminations. Therefore each pairwise 
comparison must leave a well-defined victor, who then proceeds to the next 
round. Other than in B24, no mention is made that an odd number of electors 
wouid be advantageous. Nor would the AEP rule, that tied candidates are treat-
ed equally, be of any help since just one candidate can proceed to the next 
round. In our view, the absence of a tie-breaking rule in DAE constitutes a fatal 
omission. If DAE was practiced as is, then the divine truth must have shone 
rather brightly in order to keep the electoral business on the road of decidability. 
6.4. The overall evaluation of the election 
The global evaluation of all pairwise comparisons is settled most clearly 
again in AEP (f. 12r, /. 20-21): Once the examination ofall cells has been com-
pleted, the dots of each letter inttst be cottnted. The overall winner of the elec-
tion is the one who scores the greatest number of winning points, that is, vvho 
wins most of the pairwise comparisons. Two extra rules take care of the possi-
bility that two or more candidates are tied with the same number of winning 
points. Firstly, another election is to be conducted among those tied. Secondly, 
if yct again a tie emerges, lots are thrown. 
The last rule sounds surprising since the Christian Church condemned the 
throwing of lots ever since the soldiers threw lots at the feet of the crucified 
Jesus to divide his garments among them (St John 19,24). Maleczek [23, p. 129] 
reports that the Church banned lots from electoral decisions in 1223. Did Llull 
realize that the inclusion of lots was detrimental to promoting his system to a 
clerical clientele? In any case, in B24 and DAE he does not follow up on the 
idea. Remarkably, in the political world of today, every electoral law we know 
of includes a linal clause to break eventual ties - by drawing lots. 
In B24 (f. 33v, /. 26-27) the winner of the election is the candidate who has 
the tnost votes in the inost cells. We think that this ambiguous instruction is 
meant to set the same rule as in AEP, that the candidate with the largest number 
of winning points across all pairwise comparisons is the winner of the election. 
For the case of a tie between two or more candidates, only the ftrst tie-handling 
rule of AEP is repeated, to conduct a further election among those tied. 
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In contrast to the exhaustive schemes in AEP and B24, of considering all 
pairwise comparisons, DAE advocates a partial system of successive elimina-
tions. A candidate who loses in a pairwise comparison is eliminated from fur-
ther consideration. Only the victorious candidate enters into the next round. and 
the last round's victor is the overall winner of the entire election. We are rc-
minded of the devout Christian knight who, in Chapter 64 of Blaquerna, proves 
the Christian truth to the Saracen king by fighting duels with all the knights of 
the king's court, onc after the other, see [31, p. 82] and [1, vol. II, p. 754, n. 44). 
Today's understanding of electoral systems focuses on the freedom with 
which individuals cast their votes; then the exhaustive system of AEP and B24. 
and the DAE system of successive eliminations may lead to diverging results. 
However, Llull coped with devising a decision procedure that would unerringly 
converge to the one and only divine will. He may have hoped that his goal 
would not be hampered by changing some electoral details here and there. In 
fact, it is easy to propose some hypotheses under which he could rightly hope 
so. 
6.5. A hypothetical convergence of systems 
Formally, the exhaustive comparisons of AEP and B24 and the partial com-
parisons of DAE are different systems, possibly leading to different results. 
Under mild hypotheses, however, the differences vanish and the final conclu-
sions coincide. For an illustration, let us agree on the following two hypotheses, 
(i) that the truth set by God is unique. and 
(ii)that, in any decision instance, it discloses itself to at least half of the elec-
torate. 
Llull would have emphatically supported our assumptions, or so we believe. 
Under hypotheses (i) and (ii), the electoral systems of AEP, B24, and DAE lead 
to the samc result. We forgo a stringent proof of this claim. instead illustrating it 
by example. 
Suppose there are nine electors b, c, d, c, f, g, /;, /, k, each of whom also 
stands as a candidate. By hypothesis (i) we may assume that there is a unique 
true ranking (*) in which God sees the candidates. In this example, we suppose 
it is given as follows: 
(*) e < g < k < b < d < i < h < c < f 
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That is, e is the vveakest candidate, g is the second vveakest candidate, and so 
on up to c, the second most worthy candidate, and finally / the worthiest candi-
date. 
We assume that the six electors b, c, d, e, f, g wisely see the candidates in the 
same order that is determined by the true ranking (*). The other three electors, 
/;, /, k, deviate from the divine vvill (*) and base their decisions on the following 
individual rankings: 
Elector //: d < i < h < k < c </< g < b < c 
Elector i: h < d < g < k < b < /'< c < c < i 
Elector k: h < c < k < d < i < /'< c < g < b 
When tvvo of the six wise electors are up for comparison, they are not per-
mitted to vote. Therefore the least favorablc decision instance still has four vvise 
electors as opposed to three individualists, so that our assumptions satisfy 
hypothesis (ii). 
Novv the election begins. Round 1 features the pairwise comparison betvveen 
b and c. The electors d, c,f, g check the ranking (*) to find that b ranks below c, 
and hcnce vote for c. So do electors /; and i. Only elector k, upon checking his 
or her individual preference scheme, ranks b aliead of c, whence this vote goes 
to /;. In total, c beats b by 6 to 1 votes. Candidate c records a winning point, and 
proceeds to the next round. 
Following the rules of DAE, round 2 compares c and d. Everybody ranking c 
above d, candidate c vvins with 7 to 0 votes. Thus d is eliminated. Candidate c 
enters round 3, together with c. It transpires that c beats c by 6 to 1 votes, 
vvhence e is out. 
In round 4 the margin of victory turns out to bc as narrow as possible. For. 
according to the electoral rules. candidates c a n d / a r e excluded from voting. 
This leaves just four electors blessed with the insight into the true ranking (*); 
they vote f o r / When electors h, i, k check their individual preferences, each 
finds c ahead o f / H e n c e / b e a t s c by 4 to 3 votes, and the victor of round 4 is /.' 
Moreover, / a l s o vvins rounds 5 through 8, against g, h, i, k. Thus eight pair-
vvise comparisons. out of a total of 36 possible pairings, establish the end result: 
the overall winner is /,' in agreement with the divine ranking (*). 
Follovving the rules of AEP and B24, another 28 rounds are called for until 
all pairwise eomparisons are exhausted. In each case the two eandidates stand-
ing for eomparison are banned from voting, and the remaining electors check 
the preferences pcculiar to them before they cast their votes. Then unuspunctus 
is niarked near the letter of the vvinning candidate. In the end, the electoral re-
cord looks as follows: 
LLULL'S WRITINGS ON ELECTORAL SYSTEMS 27 
bc •cd •de ef' 'fg gh' •hi •ik 
bd' • ce df' eg • •fh gi' •hk 
• be cf' • dg eh' •f> gk' 
bf •cg dh' ei' 'fk 
•bg •ch di' ek' 
bh' •ci •dk 
bi' •ck 
•bk 
The final step is to count the number of winning points. Candidate / gains 
the largest number of winning points, 8, and hence is the winner of the election. 
Moreover, we may count the winning points for all other candidates. so as to 
arrange them in winning order: e is lowest with 0 winning points, g is second-
lowest with 1 point, e t c , thereby actually reproducing the true ranking (*). Thus 
Natana's promise is fulfilled that, by this method, is found the truth. 
From our modern viewpoint it may seem overly simplistic to postulate 
hypotheses under which LlulFs electoral systems cannot but find the truth. And 
evidently our two hypotheses are not exhaustive of Llul fs thinking, because 
then he would not have added additional rules to handle ties. On the other hand 
it would seem anachronistic to accuse Llull, who lived seven centuries ago, of 
not providing a stringent argument that we fmd plcasing by today's standards. 
Llull may have well satisfied himself by checking a few sample situations, like 
the one we have discussed just now. 
6.6. The reduction of complexity 
For all of his life Llull endeavored to improve the structure of his Ars gener-
alis. so as to make it more easily accessible to his audience. LlulPs contempo-
raries werc intrigued by the complexity of his philosophy, and presumably also 
felt that his electoral systems were fairly complicated and complex. We think 
that the changes from AEP over B24 to DAE may well have been motivated by 
LlulPs desire to increase acceptability by decreasing complexity. 
Il is plainly evident that basing the electoral record on thc Third Figure was 
overly demanding. None of its versions mentioned in the present paper is drawn 
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without enor. In AEP the cells bh and bi are labeled incorrectly, in DAE the cell 
ei is misnamed, and so is the cell EK in plate XVII of Bonner [1, vol. I, after p. 
582]. Perhaps this is wliy Llull requires multiple copies of the control figures 
(AEP, f. 1 lv, /. 20-21), and perhaps this is why Natana hopes that an electoral 
error spares her the burden of becoming abbess (B24, f. 34r, /. 16-24). 
The first electoral system, from AEP, needs a considerable amount of time to 
be carried through. For every pairwise comparison 
(1) two candidates leave the electoral hall, 
(2) the remaining 14 electors submit their votes, 
(3) the votes are totaled, 
(4) a winning point is marked in the electoral records, and 
(5) the candidates are called in again. 
Assuming that the electors declare their votes with appropriate deliberation, 
a single round may well have taken from 5 to 10 minutes. With 120 pairwise 
compar isons , the election then lasts from 10 to 20 hours. An adjournment 
overnight, however, counteracts LlulPs concern to prevent fraud and simony. as 
expressed in AEP (f. 1 lr, /. 9) and DAE (f. 48r, /. 5-6). 
B24 presents the accelerating idea of reducing the electoral community, by 
selecting a smaller electoral college. A college size of seven is taken to be opti-
mum. In the least favorable casc, two of the electors are up for comparison and 
hence cannot cast a vote themselves. This leaves five voters, and a winning 
majority must gather at least three votes. To claim legitimacy, a vote of three 
may have seemed sufficient to L lu l l , /o r where there are two or three gathered 
together in my name, there ani I in the midst of them (Matt. 18,20), see also 
Ganzer [6, p. 76]. With an electoral college of seven, plus two additional candi-
dates as in B24, the duration of the electoral business is shortened to last 
between 3 and 6 hours. 
The third system, in DAE, does not decrease the number of electors. Instead 
it diminishes the number of pairwise comparisons. With a touch of ingenuity 
Llull turns away from an exhaustive scheme of pairwise comparisons , and 
replaces it by a partial system of successive eliminations. For n candidates, an 
exhaustive system needs (n-\)n/2 rounds, while a system of successive elimina-
tions makes do with n-l rounds. With 16 candidates, this is a spectacular reduc-
tion from 120 comparisons down to 15, with 9 candidates, from 36 down to 8. 
Since a system of successive eliminations does not require keeping a detailed 
electoral record, the election may need no more than one hour. 
Curiously, though, Llull neglects the hazards of a successive eliminations 
system, which may suffer from a severe bias in favor of those who enter late at 
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the expense of those who enter early. In summary, we conclude that the changes 
from AEP via B24 to DAE entail a remarkable acceleration of the electoral 
business. 
6.7. The abandonment of saniority 
In medieval electoral systems it was neither time nor number that in the end 
constituted the binding effect of the electoral outcome. The crucial rcquirement 
is saniority, that is, the claim of the majority that in the face of God they are 
more sound of mind and more pleasing than the minority. Maior et sanior pars 
is the motto, see Ganzer [6] and Schimmelpfennig [40], [41]. The majority is 
well advised not to just celebrate their numerical victory, but to also claim a 
level of superior quality. If the minority succeeds in occupying this position, 
they may insist on having won the election on the grounds of better insight, 
even though they fall short numerically. With the result of the election contest-
ed, the way out is to take recourse to an arbitrator. Thus the notion of saniority 
necessitates an authority outside the electorate. 
Llull never makes any mention of saniority, yet he shows a great concern 
that the more worthy and more suitable candidate be elected. Above and beyond 
the vow binding the electors as nuns (B24) or brethren (DAE), he makes them 
take an oath to rank the candidates according to pertinent properties. AEP (f. 
11 v, /. 15-19) stipulates that three things should be considered: honesty and 
holiness of life, knowledge and wisdom, and a suitable disposition of the heart. 
B24 (f. 33v, /. 4-6) defmes four conditions: love and knowledge of God, love 
and knowledge of the virtues, knowlcdgc of and opposition to vices, and great-
est suitability. These attributes are similar to those that are characteristic of san-
iority, see Malecz.ek [23, p. 122]. We mention in passing that AEP, with three 
attributes, is from the quaternary phase of LlulPs writings, while B24, with four 
attributes, is from the ternary phase. 
In DAE (f. 47v. /. 23) the oath plainly demands to elect the better and ntore 
sttitable persott (personam meliorem et magis ydoneam). Thus Llull shifts the 
cmphasis from worthiness of the electors (saniority), to worthiness of the candi-
dates (idoneTty). We take it that in LlulPs writings the absence of the notion of 
saniority is a deliberate abandonment of the concept, not an accidental omis-
sion. Secret voting would have been another option to deal vvith the problem, 
and indeed was under consideration at that timc. The 1283 Montpcllier General 
Chapter of the Dominican Order introduced secrecy of the votes, sce Malecz.ek 
[23. p. 129] and Gaudemel et al. [7, p. 332]. Secrecy does away with saniority. 
because a secret vote cannot be traced back to the voter and his or her state of 
30 GUNTER HAGELE & FRIEDRICH PUKELSHEIM 
soundness. Llull remains somewhat undecided on whether he favors secret vot-
ing or not. In DAE (f. 48r, /. 6-8) he finally advocates open voting, welcoming 
the social control that comes with it. 
We believe that Liull, designing his system so as to lead to the more worthy 
candidate, wants to shield it from saniority and outside intervention. The trail to 
truth envisioned by Llul l needs no recourse to a higher worldly authority. When 
asked why in his electoral systems he mentions the notion of saniority not even 
once, Llul l might have coined the phrase, half a millennium before Laplace: Je 
n 'ai pas besoin de cette hypothese-ld. 
7. Discussion 
The credit for the discovery of DAE in Cusanus' library in Kues lies with 
Honecker. Regrettably, his comments on the electoral details are unreliable and 
have obscured the subject to date. We would like to correct his misjudgement of 
the overall evaluation of the election, his grossly misleading implication that all 
electoral systems lead to identical results, and his false statement on the transi-
tivity of pairwise comparisons. 
Honecker [11, p. 567] summarizes the global evaluation of a B24 election as 
follows: Wer iutn dabei in allen Walilgdngen zusammen die meisten Stimmen 
erhalten, das heifit in den ineisten Einzelwahlen gesiegt hat, gilt als gewdh.lt. 
[«The one who among all pairwise comparisons has totaled the most votes, that 
is, has won most of the individual comparisons, wins the election.»] The con-
junction das heifit [that is[ is fatally misplaced, for the electoral system in the 
inilial section of the sentence, building on vote totals, is different from the elec-
toral system in the final section, counting victories. In our contemporary termi-
nology the electoral system of adding votes is called the system of Borda, while 
the system of counting victories is named after Condorcet, see McLean/London 
[24, p. 106; 25, p. 34]. 
With his past as a courtier, Llull may have seen the electoral process as a 
voting tournament. His prescription that unus punctus is awarded to a duefs vic-
tor is most clearly formulated in the tract AEP edited here for the first time and 
not accessible to Honecker. Yet the texts that Honecker did have available 
should have prevented him from going astray. The evaluation of a single pair-
wise comparison is summarized correctly [11, p. 567]: und es wird jedesmal 
geheim aufgeschrieben, wer bei jeder einzelnen Abstiminung die meisten Stim-
inen bckonunt. [«and each time it is recorded in secrecy who in each pairwise 
comparison gains the most votes.»] If in every round the name of the winner is 
recorded rather than the score of votes, then it is impossible to finally total those 
nonrecorded votes. 
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Honeckefs misjudgment is presumably caused by the fact that in B24 the 
word veus stands for both the votes of the electors as well as the winning points 
of the candidates. Of course, it is irritating when one and the same vvord is uscd 
with distinct meanings. There are more examples, though, where Llull passes 
over a shift of meaning as he exposes his electoral systems in more and more 
detail: persona is a member of the convent as well as a member of the electoral 
college as well as a candidate, and nombre is the number of electors as well as 
the number of candidates as well as their numbering as well as the numbcr of 
pairwise comparisons. 
Honecker [11, p. 568] also erroneously equates the results from the electoral 
system in B24 with those from the system in DAE: Im Vergleich zur Wahl im 
Libre de Blancerna stellt der Wahlmodus des Traktats De arte electionis einen 
abgekiirzten Prozefi dar. Die Zuverldssigkeit des Verfahrens wird davon aber 
nicht beriihrt. [«Compared to the election in Blaquerna, the electoral system of 
the tract De arte electionis presents a shortened process. The reliability of the 
procedure , however, remains untouched.»] Everything is lumped together, 
including the contributions of Cusanus. Peculiar to Cusanus is [11, p. 574] die 
'Punktwertung', die das Verfahren, wenn mctn voit der ars electionis attsgeht, 
nicht nttr erheblich vereinfacht, sondem zugleich auclt eine zttverlcissige zahlen-
mdfiige Auswertung der Abstimmung gestattet. [«the 'scoring scheme' that not 
only simplifies the procedure considerably, as compared with the ars electionis, 
but at the same time permits a reliable numerical cvaluation of the voting sys-
tem.»] We cannot understand these quotations other than that. to Honecker, 
these systems always lead to the same result and differ only in how to get there. 
This is gross ly mis l ead ing . As a mat ter of fact, the electoral sys tems of 
Llull/Condorcet and of Cusanus/Borda occasionally lead to different results, 
though, of course, not always. 
Finally, Honecker [ I I , S. 574. n. 34] makes a false or, at best. confusing 
statement on the transitivity of pairwise comparisons. Transitivity means that 
the following logical conclusion holds: if b beats c and c beats d, then b beats cl. 
For a system of exhaustive pairwise comparisons, as in AEP and B24, this con-
clusion is false, as may be illustrated with an example of three electors X, Y, Z, 
and three candidates b, c, d, see McLeanJLondon [25, p. 23]: 
Elector X: d < c < b 
Elector Y: b < d < c 
Elector Z: c < b < d 
Here b beats c by 2 to 1 votes and, with the same score, c wins against d. Yet 
the voting duel between b and cl sees b not winning, but losing by 1 to 2 votes. 
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Thus the Llull/Condorcet system suffers from occasional intransitivity. In con-
trast, the Cusanus/Borda system is free from this defect. 
Blinded by the similarity of the various electoral systems, Honecker creates 
the impression - though he never explicitly says so - that the systems differ only 
in procedural details, but in the end lead to identical results. As we have pointed 
out. this is not true and, in particular, it inappropriately belittles the originality 
of Cusanus ' contributions. A more detailed discussion of Cusanus ' electoral 
system will be presented elsewhere [35]. 
McLean/London [25, p. 27], upon referring to the inauguration of an elec-
toral college in B24, propose the following view: «Llull seems to wish to com-
promise betvveen democracy and giving a more decisive voice to better qualified 
electors. Tliis may represent LlulPs attempt to compromise between the rival 
principles of maior pars and sanior pars.» We disagree and believe, as detailed 
in Section 6.7, that idoneity of the winning candidate is in Llulfs eyes superior 
to saniority of the supportive electorate. Moreover, a democracy-Llull vvho 
devises an electoral system in order to mediate between the equal rights of the 
many and the specific talents of the few is. in our opinion, light years remote 
from LluWs Llull vvhom Bonner [1, vol. I, p. xii] tries to present. 
One question remains open, namely whether Llulfs electoral systems are as 
free of bias as depicted in our Section 6.1. After all, Llull lived in a time when 
hierarchies vvere omnipresent in all parts of society, and honoring them might 
have gone without saying. The relevant paragraph in AEP (f. 11 v, /. 11-14) 
remains somewhat enigmatic to us. 
Nor does DAE (f. 47v, /. 16-17) provide a defmite answer. The key passage 
says that the letter /; signifies primam personam ... que in ecclesia vacante prius 
fuit recepta. What does this mean? Honecker [11, p. 568], McLean/London [25, 
p. 29. n. 4] . and Meuthen [27. p. 5] all consider, vvith varying degrees of confi-
dence, that the phrase implies a ranking by seniority. They rely on the words in 
ecclesia vacante, a technical term from canon law, designating the church com-
munity vvho have lost their leader; note that the crucial word vacante is missing 
from n. 4 in McLean/London [25, p. 29]. Then prius fuit recepta might mean 
that the letters are assigned in the sequence in which the electors became mem-
bers of that church community. Cusanus, in 1428 a canon lawyer recently grad-
uated from university, may vvell have understood the phrase in this way. Llull, 
hovvever, vvas neither a canon lavvyer nor did he enjoy a university education. 
What else could Llull have had in mind? Honecker [10, p. 308, n. 6] suspects 
that the DAE vcrsion copied by Cusanus stems from a Catalan original. His evi-
dence consists of four substitutions of a long whip-.v for the letter c, though it is 
not clear to us why this would point to the Catalan language. Nevertheless, the 
expunged essencia (DAE, f. 48r. /. 13-14) is more easily misread from a Catalan 
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esglesia, than from a Latin ecclesia on its sixth occurrence. Did indeed Llull 
draft a Catalan original, 1299 in Paris, which somehow or other mutated into the 
1428 Latin copy of Cusanus? 
Perhaps an original Catalan wording would be supportive of an alternative 
interpretation proposed by McLean/London [25, p. 29, n. 4] . Before starting the 
election, the electors celebrate of coursc a mass, see Viollet [43, p. 701. Might 
the quote from DAE then be interpreted so that after the service the electors 
leave the church, and that the letters are assigned as they re-enter the empty 
building in random procession? The location where the election is to be held is 
never specified by Llull. Only in AEP (f. 12r, /. 3-4) is a doinns mentioned 
although it remains open what exactly is meant by it. According to Schimmel-
pfennig [41, p. 191], the election of a bishop normally took place in the canon 
chancel of the cathedral, or in the chapter house. A linguistic analysis of LlulPs 
oeuvre may shed more light on the problem. For instance in Felix, Dame Rey-
nard appeals to a church building [1, vol. II, p. 783]: «An election was once 
heing held in a cathedral chttrch, and in the chapter there was disagreement 
over the election of a bishop.» Later, though, the hermit refers to the church 
community [1, vol. II, p. 1067]: «Two clerics came before a bishop askingfor a 
chttrch position which was vacant.» 
A more detailed semantic sttidy may be also profitable in other ways. For 
example, apart from early years, Llull reserved the notion of dignitates for the 
divine virtues attributed to God, see Bonner [2]. The changing usage of the 
word is also noticeable in the electoral trilogy under discussion. When searching 
the transcriptions in www.uni-augsburg.de/llull/ for the occurrence of the string 
dign, AEP scores seven hits, B24 two, and DAE none. Clearly, AEP was written 
before dignitas vvas restricted to its narrowcr mcaning. 
8. Resume 
LlulPs electoral systems have in common that they are exclusively based on 
pairwise comparisons between two candidates at a time, but they differ in detail. 
AEP and B24 describe systems of exhaustive pairwise comparisons, whereby 
AEP accepts everybody in the community as an elector, while B24 comprises a 
preliminary step of first selecting a smaller electoral college. In both systems the 
winner of the election is the candidate who is victorious in most of the pairwisc 
comparisons. In contrast. DAE proposes a system of successive eliminations; 
the victor in the last pairwise contest is the winner of the whole election. 
The newly edited manuscript AEP precedes B24 and DAE. It is longer than 
the tvvo Iater texts, and contains more detailed instructions. All three vvritings 
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reflect Llull 's fundamental vievv that every person vvill be revvarded vvith the 
divine truth provided he or she trusts in God and researches honestly. Llull 
developed his systems for clerical communities and, having fought vehemently 
throughout his life for founding nevv monasteries specializing in missionary 
vvork, he may have aimed at such institutions. However, vvhether the electoral 
systems have actually ever been used is not knovvn. 
Nor is it knovvn what triggered LlulFs interest in the subject, and vvliich 
sources he built on. In 1283 the Dominican Order held a General Chapter in 
Montpellier, and electoral matters vvere on the agenda, see Ganzer [6, p. 76]. In 
1285 Guilelmus de Mandagoto (d. 1321), archdeacon in Nimes, published his 
influential Tractatus de electionibus novorum praelatorum; see Schimmelpfen-
nig [40, p. 476]. Viollet [43, p. 88] points out that Mandagoto treats three sys-
tems, the elections per scrutinium, per compromissum, and per inspirationem, 
vvhile the next generation canon Ioannis Andreae (1270-1348) recognizes only 
the first two methods. Llull fits in-between and anticipates Andreae, as DAE (f. 
48r, /. 5) lists only the secret scrutinium ancl tlie election per compromissum. 
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SUMMARY 
We present three writings of Ramon Llull on electoral systems: Artifitium 
electionis personarum (before 1283), Chapter 24 En qual manera Natana fo 
eleta a abadessa from the novel Blaquerna (about 1283), and De arte eleccionis 
(1299). The tract Artifitium electionis personarum, edited here for the first time, 
proves to be an independent work shedding new light on the two later sources. 
In all three cases the electoral system is based exclusively on pairwise compar-
isons between two candidates at a time. The first two texts describe exhaustive 
schemes: the candidate winning most of the pairwise comparisons is the overall 
winner. The last text proposes a system of successive eliminations: the winner 
of the last comparison also wins the election. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
Wir prasentieren drei Schriften von Ramon Llull, in denen er sich zu Wahl-
systemen auBert: Artifttiiun electionis personarum (vor 1283), das vierundzwan-
zigste Kapitel En qual incmera Natanafo eieta a abaclessa aus dem Roman Bla-
querna (circa 1283) und De arte eleccionis (1299). Der hier erstmals edierte 
Traktat Artifitium electionis personarum erweist sich als ein eigenstiindiges 
Werk, das dem Verstandnis der beiden jiingeren Quellen neue Impulse gibt. In 
allen drei Fallen basiert das Wahlsystem ausschlieBlich auf paarweisen Verglei-
chen je zweier Kandidaten. Die ersten beiden Texte beschreiben Systeme Jeder-
gegen-jeden: wer in den meisten paarweisen Vergleichen siegt, ist der Wahl-
sieger. Der letzte Text enthalt ein K.-o.-System: wer im letzten Vergleich siegt, 
hat die Wahl gewonnen. 
SL4\ (2001), 39-63 
M . R O M A N O 
UN M O D O NUOVO DI ESSERE AUTORE: 
RAIMONDO LULLO E IL CASO 
DELUARS AMATIVA 
Le prospettive di studio ancora aperte intorno a Raimondo Lullo c le quasi 
trecento opere, composte o tradotte in catalano, latino o arabo ne l f a r co di 
tempo che va dal 1272 al 1315, sono innumerevoli, sia sul versante della pro-
duzione sia su quello della diffusione. II proposito di questo studio e delineare 
uno degli aspetti che rendono 1'esperienza lulliana profondamente originale e 
creativa: una sorta di passione per il libro che conduce Lullo autore ad essere 
'editore di se stesso'; 1'attenzione alla conservazione e diffusione dei testi carat-
terizza, infatti, lui e i suoi seguaci e si manifesta in atteggiamenti ricorrenti, le 
cui tracce si riscontrano nelle varie opere. 
La peculiarita del legame tra autore ed opera. oltre a proporre un punto di 
vista privilegiato verso la figura di Lullo, cosi simile ad un caleidoscopio che 
offre infmite immagini. mi sembra che suggerisca anche una pista utile a chi 
vuol seguire la tradizione dei suoi testi fino ai nostri giorni. Proprio ai filologi. 
infatti. i dati storici ben documentati intorno ai manoscritti e alla loro destina-
zione, in relazione ai fondi e alle antiche biblioteche, possono fornire indizi 
intorno ai testimoni conservati per stabilire con maggior precisione i rapporti 
intercorrenti tra i testi tramandati. 1 
Un'occasione di verificare 1'ipotesi suddetta ad un caso concreto, alfinterno 
della critica testuale lulliana, e offerta dallo studio della tradizione dell'/\r.s' 
ainativa, coinvolta in un variegato processo di trasmissione lungo i secoli, del 
quale resta traccia nella pur modesta tradizione, come vedremo piti estesamente 
nella seconda parte. 
1 L'opportunita chc la crilica clcl leslo tenga conto clel dato storico accanto a qucllo lcstualc e prescrilla 
gia dalla prima pagina introduitiva del Ibndameiuale leslo cli G. Pasquali, Sloria della Iradizione c critiea 
dcl lesto, Firenze 1952"; e piii avanti e indicata come dimostrazione migliorc di dipendenza cli un leslo da un 
altro la prova eslcrna. codicologica (p. 30). L'osservazione clelle caralierisiiche fisiche dei tcstimoni, cioe 
codicologichc, grafiche, editoriali e cPuso, ;i vantaggio dclla ricostruzione sioriea della tradizione e della 
recensio, e adesso prassi consolidata e costituisce 1'elemenlo carattcristico della 'lllologia maleriale'. 
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PARTE PRIMA - GENESI E TRASMISSIONE DEI TESTI LULLIANI 
II primo indizio rivelatore della pcrsonalita di Lullo come uomo passional-
mente attaccato ai libri e offerto dalle sue ultime volonta. Egli lascia nel testa-
mento, stilato il 26 aprile del 1313, un'eredita insolita, a beneficio dei suoi 
lettori: «De quibus quidem praedictis centum quadraginta libris et duobus 
solidis [...] uolo et mando, quod fiant inde et scribantur libri in pergameno in 
romancio et latino ex illis libris quos diuina fauente gratia nouiter compilaui». 2 
Cosi, dopo aver messo al sicuro la sua anima e aver soddisfatto, con duecento-
cinque soldi, i doveri familiari e sociali piu vincolanti, lascia ben duemilotto-
centodue soldi per il lavoro di duplicazione e traduzione delle opere depositate a 
Maiorca, citta natale dove Lullo torna a piu riprese. Non troviamo preghiere ed 
esortazioni morali, nel testamento di Lullo. e nemmeno il sereno distacco dalle 
caduche aspirazioni della vita terrena: egli sogna che gli sopravvivano i suoi 
libri, raccolti in biblioteche ben allcstite, che possano eguagliare quella gia 
costituita a Palma di Maiorca, presso il suo genero Pietro de Sentmenat. Per 
realizzare il sogno indica ancora nel testamento che la raccolta dei suoi testi 
«mittatur per dictos manumissores meos Parisius ad monasterium de Xarcossa» 
e «apud Ianuam misser Persiual Espinola». 1 Progetta quindi una distribuzione 
dei testi sul territorio europeo, secondo quanto esplicitato dalla narrazione 
biograftca: «in tribus locis fecit eos [libros] praecipue congregari; uidelicet in 
monasterio Cartusiensium Parisius, et apud quendam nobilem ciuitatis Ianuae, 
et apud quendam nobilem ciuitatis Maioricarum». 4 
II luogo prescelto a Genova e dunque la casa di Perceval Spinola; proprio dei 
testi lulliani da lui posseduti rimane notizia nella Consolatio venetorwn et totitts 
gentis clesolatae: «Ipse [Spinula] te iuvet ad consolandum venetos cum hoc libro et 
cum aliis libris, quos habet de me, qui boni sunt ad consolandum». 5 La loro 
relazione e ancora testimoniata dai codici del fondo genovese attualmente a 
Monaco, tra i quali il Cod. hisp. 52, nel cui colophon troviamo: «hoc opus scriptum 
et fmitum est de mandato nobilis viri Domini Presivallis Spinulae, civis Janue»." 
; Testamemum Raimundi Lulli, ROL XVIII, 261-262. 
' lbid. 
' Vita coetanea, ROL VIII, 304. Mollissinic notizie c parlicolari dclle viccndc di Lullo sono 
contenute in qucsta sorla di 'autobiografia'. composta durante la vila dell'Autore c probabilmente sotto la 
sua direzionc. E luttavia necessario valutarc attentamente l'attcndibilila dei dali offerti. cd clenicnli crilici 
in tal senso sono indicati in A. Bonner, «Problenies de cronologia lulliana», EL 21 (1977). pp. 35-58 e H. 
Domfnguez Reboiras, «Idea y estructura de la Vita Raymundi Lulli». EL 27 (1987), pp. 1-20. 
' ln M. Batllori, «El lulismo cn Italia. Ensayo de sfntcsis», Revista ile Filosofia 2 (1943), p. 295, si 
trova la trascrizione dcl lesto, dal manoscritto Parigi, Bibliolheque Nationale, lat. 15145. che nei ff. 206-
222 contiene 1'opera lulliana ancora incdila. 
h I codici lulliani posseduli adesso dalla Baycrischc Staatsbibliolhek di Monaco sono descrilti in J. 
Perarnau i Espclt, Els manuscrits lullians medievals de la "Bayerische Staatsbibliothek" de Munic. I. 
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La Certosa di Vauvert, dove Lullo ha soggiornato a piu riprese, riceve in 
dono un manoscri t to con la prima parte del Liber contemplationis, dove in 
copertina e scritto: «Ego, Raymundus Lul, do librum istum conuentui fratrum 
de Cartusia Parysius». 7 Non si tratta di un caso isolato, come e scritto in un altro 
codice. inviato alla Sorbona nel 1311: «multos alios libros fecit Raymundus qui 
sunt in monas te r io Car tusiensi Paris ius, de quibus quil ibet poteri t habere 
exemplar, ut puta Ars generalis, et cetera...». 8 Una diffusione mirata ed efficace 
delle opere e sancita dunque dal testamento, che sembra essere soltanto 1'atto 
finale di una vita dedicata ai libri. 
1.1. Una vocazione di scrittore per illuminazione 
Raimondo Lullo e uno scrittore prolifico, un laico animato da forti ideali 
m i s s i o n a r i a pa r t i r e da l l e v i s ion i del C roc i f i s so , che lo s p i n g o n o al la 
conversione, e dair i l luminazione avuta, secondo quanto narra la tradizione, sul 
monte Randa. Li riceve da Dio la forma perfetta in cui disporre i contenuti della 
fede crist iana per ottenere la conversione di tutti gli uomini alla Verita: il 
s is tema deWars. QuesLep i sod io segna 1'apertura di Lullo a lP i sp i raz ione 
creativa che lo rende narratore non di idee originali, di elaborazioni concettuali 
o esper ienze mist iche individuali , ma di una nuova rivelazione di Dio per 
l 'umanita . Uars costi tuisce, da quel momento, il tema ricorrente, il centro 
unificante della parola e delfazione di una vita dedita interamente alla missione. 
La strategia apologetica del neofita chiamato ad essere apostolo consiste 
prioritariamente nel comporre il miglior libro che possa esistere, che conduca 
alla conoscenza di Dio con le forze della ragione umana;'' un prodotto per lettori 
colti ma privi di fede, per i gentili, protagonisti di opere scritte gia negli anni 
1274-1276, tra cui il Llibre dei Gentil e dels tres savis: «un gentil molt savi en 
philosophia, (...) no avia conexenssa de Deu, ni creya en resurreccio, ni apres sa 
mort no creya esser nulla cosa». 1" Lullo accredita maggiore incisivita e conti-
nuita alla parola scritta, perche il libro lulliano e dono di Dio, scrittura sacra; 
ma a differenza della Bibbia e un'unita flessibile, la cui sacralita si realizza non 
nella fedele conservazione ma nelPesposizione della dottrina in articolazioni 
Volums amb textos catalans. II. Volums amb textos llalins, Facullat de Tcologia (Studia, Textus, 
Subsidia. III e IV). Barcelona 1982-1986. 
' Parigi, Bibliolhequc Nationale, lat. 3348 A. 
* Parigi. Bihliolheque Nationale, lat. 16111, f. I'. Sulla collezione della Cerlosa di Vauvcrt cfr. L. 
Delisle. «Testaments d'Arnau de Villeneuve el dc Raimond Lulle. 20 juillei et 26 avril 1313», Jottrnal 
iles savants, Parigi 1896, in particolare pp. 348-351. 
' Cfr. Vita coetanea, ROL VIII, 275. 
111 Llibre del Gcntil c dels trc.s savis, NEORI. II, 6. 
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successive, in progressivo accrescimento. LMspirazione compositiva si trasforma 
presto in una follia dello scrivere sulla terra ferma e in viaggio, da giovane e 
tino agli ottanf anni, con periodi in cui si tocca una media di due libri al mese." 
Lullo adotta una parola concreta per identificare il suo libro, una parola di 
uso corrente, elevata a 'nome proprio' della dottrina: il termine ars e i suoi deri-
vati artista, artificium... Ars significa innanzitutto ambizione di mathesis univer-
sale, tanto che i libri lulliani si dividono in 'arti generali ' , per lo studio dei prin-
cipi generali, e 'arti speciali ' , per 1'applicazione della dottrina a tutti i campi del 
sapere e de l fag i re umano. Ma ars racchiude anche il significato di techne: 
infatti, 1'ideazione del meccanismo combinatorio, che riconduce il ragiona-
mento umano ad abbinamenti automatici , e il nucleo formale dello schema 
espositivo dei.diversi libri. Cosi, pur assumendo un'accezione specifica, Yars di 
Lullo e riconducibile alle definizioni contemporanee, dove essa vale, a diffe-
renza delle scientiae, come principio normativo delfattivita pratica: «ratio recta 
aliquorum operum faciendorum», 1 2 o ancora «collectio preceptorum, quibus ad 
aliquid faciendum facilius quam per naturam informamur». 1 1 E cio e applicabile 
sia alle arti liberali sia alle arti meccaniche. 
E fa t tenzione a l faspet to artigianale delfatt ivita intellettuale caratterizza 
proprio gli uomini di cultura del tardo Medioevo, gli 'ar t igiani ' che con la 
parola creano opere e, al pari degli altri mestieranti, aspirano a veder circolare il 
loro prodotto nel mondo. Essi non possono essere ancora debitamente chiamati 
intellettuali, ma ne vivono lo stile di dedizione ad un sapere non fine a se stesso, 
bensi offerto al pubblico." 
Lullo incarna questa figura di intellettuale, per nulla chiuso nel pensatoio, 
che per venire incontro alle variegate esigenze del pubblico si dedica alla 
continua rielaborazione delYars. La dottrina lulliana, proprio in vista della 
divulgazione, e una e molteplice, si evolve e semplifica, si fa speculativa ed 
applicativa, razionale e mistica. E tale continua rielaborazione e anche ri-scrit-
tnra: le numerose opere riprendono sovente temi gia trattati e Ii applicano ad 
ambiti diversi del sapere, secondo la distinzione in arti generali e speciali; cosi 
" Colpisce in parlicolare la vastita della produzione negli anni 1312-1313 a Maiorca e a Mcssina. 
comc emerge dal calalogo in OS II, 539-589. 
'•' Tommaso D'Aquino, Summa theologiae, I-II", q, 57, a. 3. 
" Tcslo del Tractatus quidam de philosophia ei parlibus eius, Parigi, Bibliotheque Nationale, lat. 
6570, in M. Grabmann. Die Gescluchte der scholastischen Melhode, Freiburg 1909-1911, Irad. iial. 
Sloria del melodo scolaslico, Firenze 1980, vol. II. p. 63. 
" Per uno sguardo sulla diliercnziazione e specializzazione dclle classi nclla socicla urhana 
medievalc cfr. Hisloria de Espaha y America, social y econdmica, dirigida por J. Vicens Vives, 
Barcelona 1972. in parlicolare il volume secondo: S. Sobreques, Baja Edad Mcdia Peninsular. Tra gli 
studi sulla figura delPintellettuale segnalo qui soltanlo il classico J. Lc Goff, Le.s inlellecluels au Moycn 
Age, Parigi 1957, e il piii recente M. Fumagalli Beonio Brocchieri. «LMntelleltuale», Uuomo medievale, 
a cura di J. Le GoIT, Roma-Bari 1997'", pp. 203-233. 
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accade anche che 1'intera dottrina, esposta nelle lunghe pagine delPArv genera-
lis ultima, sia succintamente riassunta neWArs brevis, un manuale di destinazio-
ne universitaria. 
Ma per abbracciare una dimensione di universalita e raggiungere i confmi 
della missione apostolica di portata europea e mediterranea. la parola scritta 
deve giocare la carta vincente per 1'interculturalita: la versione plurilingue. Per 
questo motivo il codice linguistico diviene oggetto di non trascurabili attenzioni 
da parte di Lullo, che investe ben nove anni nelfapprendistato delParabo e del 
latino, che utilizza poi negli scritti, accanto al nativo catalano." 
Dalle dichiarazioni riportate in alcune opere veniamo a conoscenza delle 
diverse stesure dei testi; troviamo ad esempio: «Acabada e complida es aquesta 
translacio del Libre de Contemplacio d 'arabic en romang...»'" oppure «Istum 
transtulit librum in uulgari Raimundus de libro, quem composuit in arabico».' 7 E 
tradotta invece a lParabo YArs inventiva, come e detto nella Vita coetanea: 
«...uenit ad Ianuam. Vbi moram faciens non multam praedictum librum, scilicet 
Artis inuentiuae, transtuht in arabicum».' 8 La Disptttatio Raimundi Christiani et 
Homari saraceni, gia scritta in arabo e persa durante un naufragio, e riscritta in 
latino: «Et ille existens Pisis recordatus fuit praedictarum rationum quas habuit 
cum praelibato Saraceno, et ex illis composuit hunc librum in latino»;'" altrove 
si trovano affermazioni come: «Translatus est iste tractatus de uulgari in latinum 
non tamen in p lu r ibus de ue rbo ad ue rbum, sed ad s e n s u m , ut ra t iones 
multiplicarentur»,-" oppure «he fet aquest libre e e-11 fet posar en lati. empero no 
letra a letra, mas sen a sen». 2 1 Sappiamo con certezza che Lullo non arriva a 
tradurre in prima persona tutte le opere quando richiede la collaborazione di 
Simo de Puigcerda a Tunisi, perche, con parole di Giacomo II d 'Aragona . 
«Raimundus significauit se plurimum indigere persona idonea quae dictos libros 
" L'autenticita della produzione di Lullo in lingua araba e oggeito di interessanti siudi. a panirc da 
A. Rubio y Lluch, «Ramon Lull». Esiudis Universitaris Catalans, (1910), in particolare Llengua en que 
R. Lull escrigue les seves obres. partc I. C. pp. 285-286 e S. Garcias Palou. Ramon Llull y el Islam. 
Palma de Mallorca 1981, in parlicolare Las obras que Rainon Llull compuso en arabe. pp. 93-106; piu 
recente e lo sludio di S. Trfas Mercant, «Arabisnio e islamologia en la obra de Ramon Llull», l.a Ciudad 
de Dios 208 (1995), pp. 125-138. che abhiaccia le piu moderne acquisizioni anche sulle relazioni 
culturali con il mondo islamico. Sulla questione della conosccnza del latino. anch'essa controversa, cfr. 
S. Bove. «Ramon Lull y la lengua latina». Bolettn de la Real Academia de Buenas Leiras de Barcelona 8 
(1915). pp. 65-88 c soprattutto il caso emblematico di testo scrilto in lalino c successivamente volto al 
catalano analizzato in P. Villalba i Varneda. «Ramon Llull: "Arbor scientiae" o "Arbre de sciencia"». 
Faventia 17. 2 (1995). pp. 69-76. 
" Libre de Contemplacid, OE II, 1258. 
17 Liber de secretis sacralissiinae Trinilalis et Incarnationis, ROL XVI. 324. 
" Vita coetanea, ROL VIII, 284. 
" Disputatio Raiinundi Christiani ei Homari saraceni. ROL XXII. 262. 
:" Compendiosus traclalus de articulis Jidei catholicae. ROL XIX. 504. 
-'' l.ibre dels articles de hife. NEORL III, Epileg, 10-15. 
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et Artem scribat et transferat de Romantio in Latinum». 2 2 Tuttavia non si puo piu 
mettere in dubbio 1'autenticita di tutti i testi latini e neppure fidarsi delf auto-
confessione «quia grammaticus non sum neque rethoricus»: 2 1 se pur si constata 
una maggiore abbondanza e uniformita, dal punto di vista stilistico, delle opere 
catalane, e necessario affrontare la questione linguistica caso per caso e valutare 
con profondita la conoscenza delle lingue da parte di Lullo. 2 4 
Ad ogni modo qui interessa rilevare la consapevolezza della necessita del 
prodot to mult i l ingue per la diffusione della dottr ina delVars. Nel prologo 
delfArc amativa e contenuta quasi una 'dichiarazione programmatica' che parla 
delfutilita della versione catalana «ut hii qui latino nesciunt uti artem habeant et 
doctrinam alligandi uoluntates suas ad amore bono diligendum». 2 5 D'altra parte 
essa e utile anche ai colti che parlano il latino, affinche «uiam et modum inue-
niant descendendi ad expressam locut ionem in uulgari utentes uulgar i ter 
uocabulis propriis huius Art is». 2 6 Per facilitare ulteriormente il superamento 
della barriera linguistica si trova, al termine del testo, la Taula cTesta Art, un 
dizionario lulliano che spiega il senso di numerose parole ricalcate sul lessico 
latino e di difficile comprensione. 2 7 
Dunque il proget to cul tura le di Lullo e volto a raggiungere le diverse 
componenti sociali, parlando la lingua di ciascuno, e ad innestarvi la terminolo-
gia deWars, perche le diverse lingue siano plasmate dai nuovi concetti di cui 
sono veicolo. II fatto che egli, dopo secoli, riscopra la possibilita di t raspone 
nella propria lingua madre contenuti tradizionalmente riservati ad un pubblico 
limitato e un indice della moderni ta , de l f inves t imento culturale rivolto al 
popolo, in un'epoca in cui la Chiesa guarda con sospetto i laici che disputano in 
" Jacobus 11 ad guardianum donius fratrum minorum Ilerdensis. Barcelona, 5 Augusti 1315, ROL II, 
402. 
" Declaratio Raimundi, ROL XVII, 401. 
: 4 Fondamcnlalc per 1'approfondimento della 'queslione della lingua' nelfambilo dclla produzione 
lulliana e il moltiplicarsi delle edizioni che recentemenle hanno reso possibile 1'accoslamcnlo delle 
versioni in calalano e latino; cid accade ad esempio con il Liber de virtutibus et peccatis, edilo in ROL 
XV e NEORL I; il Libre del gentil e dels tres savis, in NEORL II e la Ldgica Nova, in NEORL IV. nelle 
cui introduzioni sono offerti i risullali del confronto. 
: s Per il testo latino delVArs amativa, di cui sto curando Fcdizione. mi servo in quesla sede del 
manoscritlo Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10496; il passo ciialo e al f. 2'. 
•'" Ibid. 
1 1 Quesl'operel(a si autodefinisce cosi: «Taula es de les paraules quc son en lati en esta Art» (ORL 
XVII, 389), ed e associata nei manoscrilti che la iramandano -esclusivamente in lingua catalana- alla 
Talnda generalis o aWArs amativa. Cia Eimeric nel Dialogus conira Lullisias del 1389 affcrma: «In 
libro de arte amancia ibi in fine omnia illius doctrine inusilata uocabula reperi exposita et clare inlellcxi 
illa» (manoscrillo Parigi, Bibliolheque Nalionale, lat. 1464, ff. 92J-93"). Ma le piu recenti indagini 
rilevano che setle parole non sono mai cilate in forma latina nella Tabula generalis (opera sub proelo pcr 
ROL XXVII, a cura di V. Tengc-Wolf ) , e io slessa mi accorgo che ad esempio 'conliguilat' , 
'contingencia' c 'superficies' non compaiono neH'i4r.v amaiiva. 
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materia dottrinale. 2 8 Anche Arnaldo da Villanova percorre questa strada cosi 
impervia, e sono associati e insieme diffamati dai contemporanei: «illiteratus vel 
ydiota et ignarus grammaticalium» dicono di Lullo; «fantasticus crat ct teme-
rarius et fitonista vel nigromanticus» affermano di Arnaldo. 2 9 
Ma faper tura alle lingue e culture in particolare orientali costituisce una 
priorita naturale soprattutto delfazione missionaria di Lullo, che desidera porsi 
programmaticamente al livello della lingua e cultura dei suoi interlocutori e si fa 
islamologo, oltre che missionario: «ipse [Mahoma] peccator homo fuit, et (...) in 
eorum lege posuit multas trufas. Et de hoc sunt experti aliqui arabici christiani; 
unus inter quos possum dici». 1" 
Le vaste proporzioni del progetto missionario richiedono che non solo Lullo 
ma anche molti cristiani crescano nella comprensione delle ragioni della fede e 
della mentalita delfinterlocutore pagano. E un obiettivo cui Lullo dedica grandi 
energie, scrivendo opere destinate piu specificamente alla preparazione cateche-
tica dei predicatori; 5 1 e per accelerare il processo di diffusione del messaggio 
egli vede necessari dei centri di formazione nei transiti obbligati di cultura: 
«Studium unum fiat Rome, quia est caput Ecclesie; studium autem aliud unum 
fiat Parisius, cum ibi sit plus de scientia quam in aliquo alio loco et quia plures 
studentes conveniunt ibi, et gaudebunt scolares de modo studii et de intentione 
et de rationibus necessariis quas videbunt circa infideles; aliud studium fiat in 
Yspania propter Sarracenos; aliud Janue, aliud Venicie, quia vadunt plus inter 
Sarracenos et Tartaros quam alii homines. et aliud in Pruscia; aliud in Ungaria, 
aliud in Capha ; aliud in Hermin ia ; aliud Taurus et in plur ibus aliis locis 
competentibus ad addiscendum linguas diversas et ad disputandum»." 
: s Cfr. A. Solcr i Llopart, «Espirilualitat i cultura: cls laics i 1'acces al saber a final dcl scgle XIII a la 
Corona d'Arago», SL 38 (1998), pp. 3-26. 
:" Tractatus quidem (sic) in quo respondetur obiectionibus que fiebanl conlra tractatum Arnaldi tle 
atlvenlu anlicrisii, cit. in M. Batllori. «Dos nous cscrits espirituals d'Arnau de Vilanova». Analecta Sacra 
Tarraconensiti 28 (1955). p. 68. Sia Lullo sia Arnaldo, insieme a Pietro Giovanni Ulivi, partecipano in 
niisura divcrsa dclla lempcrie di riforma spirituale che nascc dalTinterno degli ordini niendicanti. 
"' Liber tle fine. ROL IX, 256. La raccolta di S. Garcias Palou. Rainon Llull... cit. n. 15 supra. 
insicmc a D. Urvoy, 1'enser Tlslam. Les presupposis islamiques tle l'"Art" de Lull, Parigi 1980 
costituiscono la base per l'approfondimento della reciproca inlluenza tra il pensiero lulliano c il mondo 
islamico, oggetto di altra bibliografia successiva. 
" Gli scritti rivolli alla formazione dei predicatori e dei cristiani. analizzali nelle loro peculiarita 
airinicrno della iradizione medicvale da F. Domtnguez Reboiras in occasione delTcdizione della Summa 
serinonuin, ROL XV, in particolare pp. xxxv-liv, dettagliano 1'applicazione delFartc lulliana alla morale 
cristiana. 
'•' Tractatus de modo converlentli infideles, ed. J. Rambaud-Buhot, in Miscellanea Lulliana, Opera 
lalina III. Palma de Mallorca 1954, pp. 102-103. Dal XIII secolo nascono in Europa le prime scuole di 
linguc orientali, promosse dagli ordini mendicanli. La bibliografia fondamentale di sludi e lesti su cosi 
vasio argoniento e suggerila nel saggio slorico di S. Stclling-Michaud, «La storia delle universita nel Mc-
dioevo c nel Rinascimenlo», Le origini deWUniversita, a cura di G. Arnaldi, Bologna 1974, pp. 153-217. 
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1.2. II mercante di Dio 
Uattenzione rivolta da Lullo alle fasi di produzione, affinche 1'offerta possa 
soddisfare pienamente le aspettative della domanda, dei lettori cui si rivolge, e 
un segno della sua consapevolezza delle dinamiche di mercato. II culto del libro 
influisce profondamente anche sulla ricerca di strategie originali e vincenti per 
facilitare la circolazione dell7'/-s, in armonia con la vocazione apostolica. E in 
questo Lullo abbraccia e supera le figure del magister e del praedicator, del 
cristiano istruito che propaga la fede servendosi dei canali tradizionali, quali 
f insegnamento universitario e la catechesi. 
E pur vero che Lullo insegna a Montpellier e per tre volte alla Sorbona e 
ottiene il titolo di magister in artibus nel 1287-89, ma le sue lezioni non rag-
giungono il successo, per via della terminologia astrusa e la complessita delle 
tecniche dimostrative; incompreso e deluso, cosi si sfoga rispondendo ad un 
interlocutore fittizio: «Clerice, uerum est me cum ipsis Parisii disputasse. Sed 
disputat io quandoque procedit secundum opiniones , quandoque secundum 
certitudinem siue quoad rem. Parisiense autem studium quasi in opinionibus 
uersum est. Ego uero non disputo, nisi secundum modum intelligendi et quoad 
rem, cum intelligibile sit obiectum philosophiae». 3 3 Solo nel 1310 una quaran-
tina di dottori, baccellieri e studenti delle facolta delle Arti e di Medicina di 
Parigi dichiarano che f Ars brevis e «bona, utilis, necessaria».-1 4 Ma gli scritti di 
Lullo non entreranno a pieno titolo nei programmi universitari di Parigi prima 
del XVI seco lo , nel m o m e n t o in cui f ior iscono le ediz ioni di J. Lefevre 
d'Etaples e C. Bouveiles.-1 5 
L'esposizione orale e il momento in cui Vars scende in campo nel tentativo 
pratico di persuadere finfedele: «Nam cum ego sciam arabicum, etiam disputa-
re cum ipsis, propono redire ad ipsos, ut cum eis disputando ignis diuini lumine 
dictos infideles ab errore possim retrahere et ad fidem Christi et uiam reducere 
ueritatis». 3 6 Ma questa possibilita, da sempre desiderata e attesa, viene concessa 
a Lullo saltuariamente e dopo i sessanf anni: solo allora si imbarca alla volta di 
Tunisi, ove si prodiga nella predicazione ai mori, rischiando il martirio; si reca 
poi a Cipro e in Armenia, e nuovamente a Bugia, nel Nord Africa." Nei territori 
" Disputmio Pctri el Raimundi siue Phantasticus, ROL XVI, 18. 
" Chartularium Universitatis Parisiensis, cd. Dcniric & ChStelain, Parigi 1889, vol. II. p. 141. 
" Sull'insegnamento dclle dotlrine lullianc cfr. Ca II. pp. 25-26 e lo sludio piii recente sullo sviluppo 
del lullismo europeo di G. Tonelli Oliveri, «Ideale lulliano e dialellica ramista». Annali della scuola 
Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere c Filosofia, seric III XXII, 3 (1992), pp. 885-929. 
Supplicatio Raimuncli venerabilibus ct subtitibus profcs.soribus ac baccalaureis studii parisiensis, 
ROL VI. 236. 
" Troviamo nolizia dci viaggi missionari in Vita coetanea, ROL VIII, 294-300. L'ipotesi di una 
permancnza di Lullo anche a Rodi e Malla e suggerila dalle indicazioni geografiche fornile. come per 
cspericnza direlta, nel Liber define, ROL IX, 281. 
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della cristianita, Lullo ottiene licenza il 1° febbraio 1294 dal re Carlo II di predi-
care ai saraceni raccolti a Lucera e il 12 maggio il salvacondotto reale per trat-
tare con i musulmani prigionieri nel Castel delPOvo a Napoli. 1 s Nel 1299 riceve 
anche il permesso da Giacomo II d 'Aragona di predicare nelle moschee dei 
saraceni e nelle sinagoghe dei giudei in tutti i suoi domini. 3" 
Quanto agli ordini mendicanti, egli gravita gia dal 1275 nelPorbita dei fran-
cescani , e R a y m o n d Gaufredi , generale deH'Ordine . il 26 ot tobre 1290 lo 
autorizza ad insegnare nei propri conventi italiani. Si parla anche del desiderio 
di Lullo di entrare nell 'Ordine come terziario, anche se non c 'e notizia che lo 
abbia fatto veramente; e interessante notare che nella narrazione biografica 
l 'adesione alPordine francescano e descritta enfaticamente come scelta ardita e 
significativa, attribuita al desiderio di diffusione deWars piu che alla salvezza 
eterna della sua anima, dato chc una visione gli aveva comandato di entrare 
piuttosto nei domenicani."1" 
Tuttavia non sono questi i canali privilegiati di Lullo che non afflda 1'effica-
cia della sua vocazione missionaria alla parola, ma piuttosto predica scrivendo.*' 
Amante e promotore della parola scritta, apprende ed applica ai fini apostolici Ie 
strategie professionali del manager del libro, combinando le esigenze di produ-
zione con quelle di diffusione, secondo efficienti criteri di moltiplicazione delle 
risorse. Questa e 1'occupazione non gia delPartigiano ma del mercante, figura 
emergente nella societa urbana del XIII secolo che mette in crisi il prccedente 
modello di societa trifunzionale, di oranti, guerrieri e aratori. Alla luce delPevo-
luzione sociale poi avvenuta possiamo utilizzare la moderna terminologia ed 
affermare che il mercante medievale e il primo che analizza il mercato per pre-
vedere la domanda potenzialc in termini di qualita e quantita; sulla base di tale 
previsione puo cosi commissionare il prodotto agli artigiani, spesso specializzati 
e distribuiti in botteghe diverse, immagazzinarlo ed immettei io sui mercati . 
Dunque il mercante pianifica e dirige 1'intero processo produttivo, delegando 
Pesecuzione di alcune fasi a terzi, ma assumendosi in prima persona i rischi 
* Cfr. Pietro Egidi, Codice diplomatico dei saraceni di Lucera, Napoli 1917. pp. 32-3.1. 
'" Cfr. A. Rubio y Lluch. Documents per la liistoria de la cultura catalana mig-eval, Barcelona 1908, 
vol. I. p. 13-14, cit. in I'. Domfnguez Reboiras, Introduzionc al Dictatum Raiinundi ei eius commentum, 
ROLXlX.xv. 
L'episodio e raccontato in Vita coetanea, ROL VIII , 2S7. 
" E uno dei tre modi, insicme alla parola e alTesempio, indicati da Alano da Lilla nella Sumina de 
arle praedicaloria in Patrologiae Latinae Cursus Completus, t. 210. col. 113. Proprio ncl lardo 
Medioevo assisliamo ad una nuova transizione dalToralita alla scrittura, anche a causa dei centri di 
inscgnamento semprc piu specializzati: cfr. W. Ong. «Oralily, Lileracy and Medieval Textualization», 
New Lilerary History 16 (1984-1985), pp. 1-12 e Id., Orality and Literacy. The Technologizing of ihe 
Word. London 19S2, trad. ital. Oraliia e scrittura. Le tecnologie della parola, Bologna 1986, in 
particolarc pp. 169-195. 
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delf insuccesso. 4 2 Lullo, che si rammaricava un tempo di non aver conseguito 
profitti duraturi nella giovinezza dissoluta con le parole «no som estat savi 
mercader», 4 1 mette in gioco tutto se stesso per la realizzazione della vocazione 
ricevuta e diviene mercante di Dio, gestorc, non proprietario, di un prodotto 
sacro. Intorno al libro egli crea dunque uifattivita imprenditoriale, volta al per-
fezionamento e coordinamento della fase artigianale, in funzione delfapertura 
al mercato. 
Sebbene il messaggio e il suo latore fondino 1'autorita direttamente in Dio, 
ispiratore esclusivo deWars, hanno pero bisogno della certiftcazione pubblica ed 
ufficiale affinche il prodotto possa entrare in circolazione. 4 4 I poteri universal-
mente riconosciuti sono ancora il sacerdotium e Vimperium, adesso in contrasto 
tra loro per fegemonia , nella crisi delfistituzione teocratica. Accanto ad essi 
emerge inoltre lo studium, rappresentato dalle universita, che assumono spesso 
parte attiva nelle lotte tra stati e Chiesa, con il peso della loro autonomia poli-
tica. Tra questi poli oscillano gli inteliettuali, vincolati ad una forma equivoca di 
liberta, giacche faiuto materiale ed economico necessario allo svolgimento del 
mestiere si ottiene in cambio della sottomissione al potere: alla monarchia, alla 
Chiesa o al mecenate. 4 5 
Lullo non si esclude dai circoli di potere consolidati, anzi in diversi modi 
cerca di penetrare negli ambienti piu interessanti per la diffusione del suo 
prodotto culturale, ed instaura una fitta rete di relazioni con diversi personaggi 
da cui ott iene, di volta in volta. un 'sigillo di garanzia ' , test imoniato dalle 
dediche, poste in rilievo alfinterno dei testi.4'' 
'•' La figura dcl mercante medievale, protagonista di grandi evoluzioni che avvengono nella prassi 
sociale del XIII secolo, e argomenlo ampiamente studialo. Basli in quesla sede un riferimento a U. 
Santarelli, Mercanli e societa tra mercanti, Torino 199S', pp. 35-47, per laspelto economico-poliiico e 
ad A. Ja. Gurevic, «II mcrcanlc», Vuomo medievale, cil. n. 14 supra, pp. 273-317 pcr una descrizione 
attenla aH'aspelto psicologico e sociologico di quesla nuova figura emcrgente. 
4' Libre de Contemplacid, OE II, 351-352. 
4 4 Nci tcsli lulliani spicca pcr la sua asscnza il ricorso argomenlativo alle aucloritates abitualmente 
citatc ncl Medioevo, come dcliaglia A. Bonner. «L'ari lulliana com a aulorilat alternaliva», SL 33 
(1993). pp. 15-32. 
4 5 Per una panoramica inlorno ai rapporti ira slrullurc cducative e polere nel Mediocvo per il periodo 
in quesl ione cfr. J. Bowen, A History of Westcrn Education, London 1975, trad. ital. Storia 
dell'educazione occidenlale, Milano 1980, in particolare vol. II, La civilta detTEuropa dul VI al XVI 
secolo, e // cristianesimo medievale, a cura di J. Lc Goff, J. Leroy, 0 . Clement, Roma-Bari 198V, in 
parlicolare pp. 83-109. 
'" L'incremento dei riferimenli autobiografici in rapporlo alfclaborazione di una immagine pubblica 
di Lullo e delinealo in A. Bonncr, «Ramon Llull: Autor, autoritat i iliuminat», Actcs del Onze Col-loqui 
Intemacional de Llengua i Literalura Catalanes, (Palma, H-I2 dc selembre de 1997), Palma de Mallorca 
1998, pp. 35-59 c I.. Badia, «La ficcion luliana cn los oiigenes de las letras calalanas», Constantes y 
fragmentos dcl pensamienlo luliano. Actas del Simposio sobre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 seplicmbrc 
1994, cd. I-'. Domfnguez Reboiras y .1. de Salas, TUbingen 1996. pp. 59-76. 
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I re di Maiorca sono i protettori di famiglia. E grazie a Giacomc I che Lullo, 
nel 1275, ha per la prima volta la possibilita di incontrarsi a Montpellier con un 
predicatore francescano che esamina ed approva la dottrina delVars cosi come e 
esposta nel Libre de contemplacio. Mantiene i buoni rapporti , nelle alterne 
vicende politiche, anche con Giacomo II d'Aragona, nipote di Giacomo I, che si 
fa carico di provvedere alFinvio di Simo de Puigcerda nelle lettere indirizzate al 
priore dei frati minori di Lleida e al ministro della provincia di Aragona, Romeo 
Ortiz;"17 a lui va il riferimento esplicito nel Dictatum Raimundi: «Placeat autem 
ualde nobili regi Aragonum Jacobo audire tunc nostrum modum, quem habemus 
in disputatione contra infideles...» 4 8 e nel Libre d'oracio: «lo qual libre es fet a 
requesta del molt noble senyor en Jacme rey de Arago, et de la molt alta dona 
Blancha reyna de Arago, sa muyler». 4 ' ' 
Da buon conoscitore del mondo, Lullo punta a Parigi come sede di una 
possibile scuola interculturale: «Parisius, ubi fons divine scientie oritur, ubi 
veritatis lucerna refulget, populis christianis fundaretur studium Arabicum, Tar-
taricum, et Grecum, ut nos linguas adversariorum Dei et nostrorum docti, pre-
dicando et docendo illos, possimus in gladio veritatis eorum vincere falsitates et 
rcddere populum Deo acceptabilem et inimicos converterc in amicos». 5" A tal 
fine cerca anche 1'appoggio di Fil ippo IV di Francia, detto il Bello, come 
narrato nel Libre de meravelles: «Fill -d ix lo ermita- .i. hom qui lonch temps 
havia trebayllat en la utilitat de la Sgleya romana, vench a Parfs, e dix al rey de 
Franca e a la Universitat de Paris que en Paris fossen fets monestirs hon fossen 
apreses Ios lenguatges de aquells qui son infaels, e que hom en aquells lengatges 
treledas la Art demostrativa; e que ab aquella Art demostrativa hom anas als 
tartres, e que a aquells hom preycas e la Art mostras». 5 ' Ed e probabilmente 
Pierre de Limoges, uomo di chiesa ed intellettuale, a facilitare nel 1289 il primo 
accesso di Lullo ne lPambiente ancora estraneo della corte e Puniversita di 
Parigi. 5 2 In seguito rimane suggellato il vincolo di amicizia con Filippo il Bello 
dalPappassionata dedica dcWArbre de ftlosofia d'amor: «E la dona d 'amor dix 
a Ramon que presentas Filosofia d'amor en latf al molt noble senior, savi e bo, 
rey de Fransa, e en volgar a la molt nobla, savia e bona reyna de Fransa, per so 
" I lesti delle letlere sono contenuti in ROL II, 402-405. 
" Dictatum Raimundi et ciu.s commentum, ROL XIX, 406. 
•"' Libre d'oracid, ORL XVIII, 392. 
111 Epistola Raymundi ad Universitatem parisiensem in Chartularium Universitatis Parisiensis, cit. n. 
34 supra, vol. II, p. 84. 
51 Libre de meravelles, ENC, Barcelona 1934. vol. IV, 107-108. 
! : Pcr le poco numerose informazioni chc possediamo su Pierre de Limoges e le sue relazioni con 
Lullo cfr. A. Solcr i Llopart, «Els manuscrits lul-lians de Perc de Llcmotges». Llengua i Lileratura 5 
(1992-1993), pp. 447-470 e Id., «Ramon Llull and Peter of Limoges». Traditio XLVIII (1993), pp. 93-
105; cenni si trovano gia in HLF. t. XXVI. pp. 460-467 e Ca II. pp. 20-25. 
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qucl moltipliquen en lo regne de Fransa»;5-' deWArs Dei: «Et ipsum [librum] per 
consequens patri sanctissimo domino Clementi V, et venerabilissimis dominis 
cardinalis recommendo; et excellentissimo Philippo, Francorum regi, domi-
no»; 5 J e del Liber de possibili et impossibili: «Qui inceptus est et finitus in 
nemore de Vicenes iuxta Parisius, ad honorem illustrissimi principis ac Fran-
corum regis serenissimi, domini Philippi, culmine laudum dignissimi». 5 5 Anche 
la copia di rappresentanza del Liber natalis pueri parvuli Iesu, con la miniatura 
che mostra Lullo in atto di offrire il libro a Filippo il Bello nel 1311, si trova 
ancora a Parigi. 5 6 
Del tentativo di instaurare rapporti di intesa con la citta di Venezia, dove 
Lullo presumibilmente non si reco mai di persona, rimane traccia nel manoscrit-
to miscellaneo, inviato al doge Pietro Gradenigo, durante il primo soggiorno 
parigino, con la dedica forse autografa: «Vobis, illustri domino Petro Gradonico, 
inclito Venetiarum duci, et honorabili vestro consilio et communi vestro Vene-
tiarum, ego, magister Raymundus Lul, cathalanus, transmitto et do istum librum 
ad laudem Dei, honorem vestrum et communis vestri Venetiarum et exalta-
tionem fidei catholice et confusionem omnium infidelium». 5 7 
Uinteresse di Lullo per gli ambienti siciliani, dove trascorre un periodo di 
produttivita al termine della sua vita, e forte: confida part icolarmente sulla 
sintonia da creare con Federico III, fratello di Giacomo II, sovrano intento a 
realizzare la riforma dello stato aragonese in Sicilia e a promuovere la crociata e 
f insegnamento delle lingue orientali, secondo le linee prospettate da Arnaldo da 
Villanova. A Federico III Lullo invia alcune opere, tramite Perceval Spinola. II 
suo nome e inoltre presente nella dedica di altre opere composte tra il 1312 e 
1313 tra Montpellier e Maiorca; 5 8 a lui, «fons deuotionis», si rivolge anche nel 
Liber de participatione Christianorum et Sarracenorum, dove lo invita ad 
intercedere, insieme al re di Tunisi, per lanciare una sorta di confronto culturalc 
con i saraceni del Nord Africa «quod cristiani bene litterati et lingua arabica 
" Arbre defilosofia d'amor, ENC. Barcclona 1980, 175. 
H Ars compendiosa Dei (= Ars Dei), ROL XIII, 331. 
" Liber de possibili el impossibili. ROL VI, 448. 
* Cfr. Manoscriiio Parigi, Bibliotheque Naiionalc. lat. 3323, incipil cd cpisiola riprodotti in OE, vol. 
II, pp. 1280-1281. 
" Vcnezia, Biblioteca Nazionalc Marciana, lat. 200, VI; la trascrizione dclla dedica, insiemc 
alfanalisi dellc circoslanzc chc vincolano Lullo con la cilta di Vcnczia, sono Iraltate nelPintero studio di 
A. Soler i Llopart, «"Vadunt plus inter sarracenos cl larlaros": Ramon Llull i Vcnecia», Inletlecluals i 
escriplors a la baixa Edal Miljana, ed. L. Badia i A. Soler i Lloparl. Barcclona 1994, pp. 49-63, chc 
completa c corregge le informazioni sull'argomento di M. Batllori, EI lulismo en lialia, cit. n. 5 supra. 
'" Esse sono: Liber de locutione angelorum, Libcr dc participalione chrislianorum el sarracenorum, 
Libcr de diffcrcmia correlalivorum divinarum dignitatum, Liber dc quinque principiis quae suni in omni 
eo quod cst, Libcr dc novo motlo demostrandi e Liber pcr quem poteril cognosci quae lex sil magis bona, 
magis magna et eliam magis vera. 
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habituati uadant Tunicium ad ostendendum ueritatem de tide, et quod saraceni 
bene litterati ueniant ad regnum Siciliae disputatum cum sapientibus christianis 
de fide eorum». 5" 
Seppur buona accoglienza riceve tra i sovrani delPEuropa, sono tuttavia i 
pontefici gli interlocutori potenzialmente piu capaci di mobilitare la cristianita a 
favore dei progetti missionari. Dopo aver gia ottenuto, il 16 novembre 1276. con 
la bolla Laudantia quonun progenitorttin Papprovazione della scuola di lingua 
di Miramar, da parte di Giovanni XXI, il celebre logico Pedro Hispano. Lullo 
svolge una lunga serie di visite alla corte papale, cui segue Pesposizione scritta 
del progetto di crociata con le armi della ragione, come le parole rivolte a 
Niccolo IV nel 1292: «Adhuc sit de predicto ordine unus magister in theologia 
qui habeat secum et de ordine suo viros sanctos et devotos qui addiscant 
diversas linguas in aliquo loco vel locis continue, scilicet arabicam liguam (sic). 
persescam, comanicam et guscam et alias linguas sismaticas. Isti sint scientcs in 
theologia et philosophia (...); habeant etiam libros deputatos ad hoc»."° Nel 1294 
ritorna alla carica con parole audaci rivolte a Celestino V nella Petitio Raymundi 
pro conversione infidelium: «multum esset conveniens quod vos, supreme sancte 
Episcope Coelestine Quinte, qui per sanctum Spiritum estis electi in Papam et 
Domini honorati et discreti Cardinales aperiretis thesaurum sanctae ecclesiae ad 
procurandum quomodo illi qui sunt in errore et Deum non cognoscunt neque 
amant, venirent ad lumen veritatis et sequerentur finem propter quem sunt crea-
ti»,"1 rivolta, negli stessi termini a Bonifacio VIII, nel 1295. Nel 1308 compone 
\'Ars Dei, dedicata anche a Clemente V, come abbiamo visto sopra, per con-
quistare le sue simpatie. 
Questa fitta rete di rapporti facilita la circolazione delle opere, poiche Lullo 
le dedica, lc invia, ne reca in dono delle copie. lungo i suoi numerosi viaggi in 
Spagna, in Italia e in Francia. Per fare cio Pelaborazione dei testi originali deve 
essere accompagnata dalla moltiplicazione seriale, cioe dalla produzione delle 
copie e dalla distribuzione. A tal fine egli raccoglie attorno a se diversi generi di 
collaboratori, ad esempio i copisti Simo de Puigcerda, per le opere degli anni 
1314-1315, e Guillem Pages, che trascrive i manoscritti del Libre de contentpla-
cid, adesso Biblioteca Ambrosiana A 268 inf. e D 549 inf.": La copiatura di 
alcuni codici, come anche la traduzione in francese del Blaquerna, sono stati 
"' Liber de participatione Christianorum et Sarracenorum, ROL XVI, 246. 
'" Epistola summo pontifici Nicholau IV o Quomodo Terra Sancta recuperari potest, ed. J. Rambaud-
Buhol, in Miscellanea Lulliana. Opera latina I. Palma dc Mallorca 1952, p. 96. 
"' Petitio Ruynuindi, MOG II. iv, 50 (174). L'edizione del tesio catalano si trova iu J. Pcramau i 
Espclt. /t/CVt 1 (1982). pp. 9-46. 
Cfr. Ca II. pp. 16-23 e J. Pcramau i Espelt. «I£l nianuscrit lullia "Princeps": el del Llihrc dc 
contemplacid en Deu de Mila». Studia Lullislica ei philologica, Miscellanea in honorem Francisci li. 
Moll et Michaelis Colom, Palma de Mallorca 1990. pp. 53-60. 
52 MARTA M.M. ROMANO 
attribuiti alla cerchia di Picrre de Limoges, che si interesso delle opere, pur non 
divenendo un vero e proprio discepolo di Lullo. come si desume dal fatto che la 
sua collezione non contiene operc successive al 1289.''1 Guillem Mestres com-
pone la versione latina del Libcr dc quinque principiis: «Et in cadem ciuitate 
transtulit ipsum de uulgari in latinum Guillelmus Magistri presbyter, regens 
studium grammaticale capituli Maioricensis, anno Domini 1316»'"' e del Liber 
secretis sacratissimae trinitatis et incarnationis: «Verumtamen Guillelmus Ma-
gistri presbyter, regens studium grammaticale capituli Maioricarum, presentem 
librum transtulit de romancio in latinum, mense Aprilis in ciuitatc praedicta, 
anno Domini 1316 incarnationis Domini nostri Iesu Christi».'' 5 Un fedele ammi-
ratore e discepolo e invece Thomas Le Mycsier che si vota a proseguire il 
progetto lulliano, con modalita di copiatura e rielaborazione dei testi innovative, 
come vedremo piu avanti. 
Cosi i percorsi dei manoscritti lulliani, dagli anni della composizione fmo ai 
giorni nostri, rispecchiano le intenzioni delPAutore, rivelate dalle dichiarazioni 
personali alPinterno dei testi. La creazione di depositi decentrati, cui si riteris-
cono le parole del Testamentum, costituisce, dunque, Pultima fasc di una catena 
editoriale ante litteram, voluta da Lullo e proseguita in diversc forme dai suoi 
seguaci, come nel caso emblematico e complesso deH'/\r.v atuativa. 
PARTE SECONDA - LE SORTI DELV ARS AMATIVA TRA ESTIMATORI E 
DENIGRATORI 
UArs antativa e un tcsto ampio e complesso chc tratta della seconda tra lc 
potenze delPanima, intelletto, volonta e memoria, cui c accordalo dalPAutore 
particolare rilievo: «prout dolor de mundo, quo modo in peruerso statu est prop-
ter defectum uoluntatis; eo quia nesciunt uti ipsa, et hoc secundum suas nobiles 
dignitates sibi a Deo attributas». 6* Per questo motivo, secondo le parole dell" Au-
tore, e necessario che il sistema deWars si applichi distintamente alle tre po-
tenze «Numquid adeo bonum esset Artem edere memoratiuam, qua praeteri-
torum memoria fulciretur, sicut Artem inuentiuam et amatiuam ad inuenicndum 
''' Cfr. A. Soler i Llopart, «Ramon Llull...», cit. n. 52 supra, pp. 104-105. 
M Liber de quinque principiis, ROL XVI. 314. 
M Liber de secretis sacratissimae Trinilatis el Incamationis, ROL XVI. 337. Altri scritli cli piu ampia 
divulga/.ione conoscono iiscritiure e traduzioni a catena in varie lingue, con i e nel caso dcl Llil>ir d'Amic i 
Amat, studiato ampiamente da A. Soler i Llopart nelTintroduzione aWedizione critica (Barcelona 1995). 
Dcllagli inlciessanli sulla pcculiarc rela/.ionc con l'originale d'aulore nella tradi/.ionc dci tcsti lulliani sono 
raccolti in A. Bonner, «Ramon Llull i 1'elogi dc la variant», Actes del Novd Colloqui Internacional de 
Uengua i Literatura Catalanes, (Alacant/Elx, 9-14 de setembre de 1991), Montserrat 1991. pp. 20-25. 
"' l.iberde volunlale, ROL XX, 246. 
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et amandum ea quae sunt et erunt? Numquid tantus honor est amato ipsum 
recoli quantus eum intelligi et amari?». 6 7 Uambizioso progetto di sviluppare 
l'arte di conoscere, amare e ricordare Dio viene realizzato solo parzialmente. 
con la stesura deWArs inventiva e deWArs aniativa a Montpellier nel 1290;'" 
sembra invece che utfAr.v memorativa non sia stata composta da Lullo ma da 
Bernat Gari nel 1338."" UAr.v aniativa costituisce dunque il secondo anello di 
una mancata trilogia di primaria importanza, testimoniata anche dal numero di 
volte in cui essa e 1'Ar.v inventiva vengono eitate in altre opere dallo stesso 
Lullo, cioe rispettivamente undici e quindici. 7" 
2.1. La prima diffusione delle copie 
II testo delTArv aniativa e conservato nella duplice stesura, in catalano e in 
latino. In questo caso la stesura iniziale e quella in lingua catalana. 7 1 
Nel prologo troviamo 1'espressione di un chiaro progelto di propagazione 
del testo in altre lingue: «Aquesta art preposam a metre en latf. e si plaser es de 
Deu quens vulla sostener a vida. a onrar lo seu nom. preposam la translatar en 
arabich». 7 2 Non sappiamo quando Lullo abbia realizzato la prima traduzione. ma 
nel testo latino si t'a riferimento ad essa come ad un fatto compiuto in prima 
persona, cioe il testo si 'autocertifica': «Etiam ars ex uulgari nostro in latinum 
translata est. sic. Dei gratia mediante, si ad laudandum et honorandum nomen 
suum dignetur nobis Deus praesentem uitam tanto tempore sustinere, propo-
nimus eamdem in arabicum transferre»." E 1'utilizzazione del testo latino lin dai 
primi tempi testimonia uivattendibilita concessa a questa stesura, che e seconda 
solo cronologicamente, dato che la lingua latina svolge un ruolo preponderante 
*' Monaco, Clm. 10496. I'. 80'. 
M L'i4r.v amativa c la prima opcra di Lullo a recare la data; neWexplicit dcl manoscrillo Monaco. 
Bayerische Slaatsbibliothek, Cod. hisp. 65. e annolato «Anno naliuilatis domini millesimo CC.XC, in 
uigilia Sancti Laurcntii liiil ars ista invcnla gralia domini nostri lesu Christi». Talc data/.ione, pur assente 
ncgli altri manoscritli ed in contraslo con lc abiludini scrittorie di Lnllo in quegli anni. e lutlavia valida 
comc riferimcnto cronologico. 
"' Cfr. 1'Introduzione al Liber ilc memoria, ROL XX. 285-286. 
7" Allre opere cilatc piu di dieci volte sono: Ars compendiosa inveniendi veritatem (17); Tabula 
generalis (15); Ars demonstraliva (13); Arbor Scientiae (II): cfr. A. Bonncr. <• I ,a situacion del Lihrc del 
Gentil dcntro dc la enseiian/a luliana en Miramar», Actas dcl 11 congreso internacional de lulisino 
(Miramar, 19-2-i octubre 1976). Palma de Mallorca 1979. p. 49 c. pcr il Libre del Cenlil e dels tres savis 
(16): Id„ NEORL II. xvii. 
1 1 Dobbiamo la prima edi/ionc critica dcl teslo catalano a S. Galmcs. Ari umaiivu, ORL XVII. Essa si 
basa sul manoscrilto Parigi. Bibliotheque Nationale. Esp. 234 del XIV secolo, con il confronlo dei 
manoscrilti di Monaco, Cod. hisp. 65 c Cim. I053S, dcl XIV-XV secolo, incompleti. 
': Arl amaliva, cd. cit.. p. 7. 
" Monaco. Clm. 10496. f. 2'. 
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ai r in terno della cultura. in particolare filosotica e teologica: il testo latino si 
conserva intero in due antichi codici. adesso a Monaco e Citta del Vaticano, 
completi e sopravvissuti in ottimo stato di conservazione, e ne sono riportati 
degli estratti nelle due opere di Le Myesier ed Eimeric, poco posteriori. 
II primo e il manoscritto Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 10496, 
membranaceo, della ftne del XIII secolo, che contiene esclusivamente il testo 
completo dell'A/\y amativa?* La scrittura e una gotica libraria, di area francese, 
di tre mani. chiara e nitida; sono frequenti gli interventi per correggere le ripeti-
zioni o i salti per omoteleuto a l f interno stesso del testo, in fase di scrittura. 
Sembra una copia destinata alla lettura, con gia tracciato il segno per i commen-
ti marginali; non e pero rifmita quanto alle illustrazioni, infatti le figure inserite 
a inizio testo sono incomplete, rimane bianco lo spazio per quasi tutte le iniziali 
e i segni di paragrafo sono di piccole dimensioni. E dunque un codice antico e 
legato diret tamente a l f ambien te di Lullo o dei suoi piu prossimi seguaci a 
Parigi. Le note di lettura di diverse mani successive denotano una certa circola-
zione del codice in vari ambienti, che in parte possono essere identificati, come 
vedremo piu avanti. 
II secondo codice e adesso nella Biblioteca Apostolica Vaticana, lat. 7199 e 
contiene il testo deWArs amativa nei ff. l - 64 \ membranacei, del XIV secolo, 
accanto ad altre componenti . 7 5 La scrittura e anclfessa gotica, con parole e let-
tere separate chiaramente , di due mani, e i segni marginali del rubricatore 
riportano ai primi anni del secolo. Le iniziali miniate, di colore rosso e blu chia-
ro, non sono particolarmente pregiate, tuttavia si impongono sulla parte testuale. 
L'area di provenienza puo essere defmita largamente provenzale e, in ragione di 
grandi similarita con manoscritti provenienti da Parigi, e stata ipotizzata la 
provenienza francese. 7 6 
Entrambe le copie sono dunque molto antiche e non e da escludere che siano 
state effettuate sotto la direzione personale di Lullo in una dclle sue ultimc 
permanenze a Parigi; anche la qualita dei codici, entrambi molto pregiati. sug-
gerisce di collocarli cronologicamente durante la vita delPAutore o immediata-
" Una descrizione dcl codice c in J. Perarnau i Espeli, «Consideracions diacr6niques cnlorn dels 
manuscrits lullians nicdicvals dc la "Baycrischc Staalsbibliothek" dc M u n i c , ATCA 2 (1983), pp. 123-
169, e ld.. Els manuscriis lullians..., cit. n. 6 supra, Vol. II, pp. 24-26. 
La prima descrizione del codice c L. Perez Martinez, Los fondos lulianos existentes cn las 
bibliotecas de Koma, Ronia 1961, p. 37. adesso superala dallo studio del codice e dei testi ivi contenuti in 
J. Pcrarnau i Espelt, De Ramon Llull a Nicolau Eimeric. Els fragments de T"Ars amativa" dc Llull en 
cdpia aulografa de Vinquisidor Eimeric integrals en les cents tesis antilullianes del seu "Directoriitm 
tnquisitorum". Llico inauguraldel Curs Acadeinic 1997-199H, Barcelona 1997. 
"' Ad csso c siato paragonato lo slcsso manoscritto Chn. 10496 e il Clm. 10501, scritto in una gotica 
libraria chc accentua i fracta, di cerla provenienza parigina: cfr. J. Perarnau i Espelt, Els manuscrils 
lullians..., cit. n. 6 supra, vol. II, pp. 125-127. 
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niente dopo, fin quando rimangono i soldi delf eredita destinati alle copie delle 
sue opere, secondo quanto egli comanda nel Testamentum.11 
Le successive vicendc del testo dellAr.v amativa, come di molti altri. sono 
legate al fenomeno del lullismo e anti-lullismo. che si puo riassumere nelfazio-
ne dei grandi estimatori della dottrina lulliana e nella reazione dei grandi deni-
gratori, non esclusi interventi inquisitoriali non sempre legittimi, che tentano di 
togliere dalla circolazione i testi ritenuti nocivi. Un fattore posteriore che deter-
mina massicci spostamenti di fondi e biblioteche, e la grande raccolta di mano-
scritti operata dagli editori di Magonza nel '700 per fedizione di tutte le opere 
latine di Lullo. 
II testo latino delfAr.v amativa. coinvolto a l f in terno di questi fenomeni, 
conosce dunque una forma particolare di diffusione grazie a tre personaggi im-
portanti, diversi tra loro per situazione culturale e intenti: si tratta di un lullista 
parigino. di un tenace inquisitore e di un gruppo di pignoli editori settecenteschi. 
II loro contributo e interessante. perche costituisce una fonte indiretta del testo e 
inoltre consente di raccogliere notiz.ie utili proprio intorno ai due testimoni diretti. 
2.2. LVl/.s amativa nelle compilazioni di Le Myesier 
L'intreccio tra VArs amativa e Le Myesier, socius della Sorbona, e un segno 
delfattenzione rivolta alle opere lulliane nelfambiente universitario parigino e 
testimonia f importanza del testo latino delf Ars amativa.1* 
Thomas Le Myesier conosce Raimondo Lullo dal tempo della sua prima 
venuta a Parigi. tra il 1287 e il 1289.7" Ma e nel luglio 1299 che Le Myesier. 
fortemente stimolato daWars lulliana e divenuto ormai discepolo. interroga 
Lullo riguardo alfapplicazione concreta del meccanismo; alle domande di Le 
Myesier, allora canonico ad Arras. Lullo risponde nelle Quaestiones Attrebaten-
ses, con parole affettuose: «dilectissimo suo Magistro Thomae Attrebatensi, 
Raymundus Lullus suus deuotus salutem et amorem. Vidi, Domine, litteras 
uestras, in quibus continebatur quod soluerem uobis aliquas quaestiones...».N I Le 
Myesier ha la chiara percezione delle difficolta di penetrazione della dottrina 
lulliana nelfambiente intellettuale, a causa sia delfelevata quantita di opere sia 
delfoscuri ta del nuovo linguaggio filosofico e rimprovera Lullo di non aver 
Cfr. Teslamentum Raimundi Lulli, ROL XVIII, 261. 
Lo sludio londamentale sul personaggio c sul suo ruolo ncllo sviluppo dcl primo lullismo c in 
llillg. pp. 186-320. Dcl prc/.ioso tcsto di Hillgarth e uscita la traduzionc catalana aggiornata: Ramtm l.htll 
i cl naixcmcni tlel lullismc, cd. A. Solcr i Llopart, trad. A. Alherni c J. Santanach, Barcelona 1998. 
'" Cfr. Hillg. p. 159. 
" Liber supcr quaestiones magistri Tltomae Allrebalensis in Opera Parva, Anloni Capd, Palma de 
Mallorca 1746. int. IV. f. I. 
56 MAKTA M.M. ROMANO 
inteso che «modemi gaudent brevitate considerabilium». 8 ' Proprio per facilitare 
1'accesso al sistema lulliano Le Myesier semplitica e riordina in un quadro 
unitario i termini fondamentali delf ars, affiancandovi elementi piu familiari alla 
cultura universitaria delf epoca che favoriscano un impatto graduale al nuovo 
sistema. s : Le conclusioni dcl suo lavoro si materializzano, negli anni 1321-1325, 
nella stesura di quat t ro compi lazioni antologiche successive e via via piu 
sintetiche: «Patet numeri et nomina librorum Raimundi, ex quibus omnibus 
elegi opus praesens, quod voco Electorium, quia electus est magna multitudine 
magnum, et ex isto medium, et e.\ medio parvum, et <ex> parvo minimum»:" 
YElectorium magnum, il medium, il parvum, e il minimum. Di tali compilazioni 
sono rimaste soltanto la prima, chiamata comunemente Electorium, e la terza, il 
Breviculum. Sembra che f iniziat iva editoriale di Le Myesier non prenda le 
mosse da indicazioni espresse di Lullo; piuttosto puo essere dovuta alfinteres-
saniento della regina di Francia e Navarra, Giovanna de Evreux, cui Le Myesier 
offre il Breviculum, come illustra Fultima miniatura biografica ivi contenuta. 
f o p e r a maggiore di Le Myesier. VElectorium, e la rielaborazione piu com-
pleta e personale del materiale lulliano, pcr la fmalita indicata nelf Epitome: «Et 
de tota arte universaliter dat breve et optimum modum applicandi ad practi-
cam». 8 4 II manoscritto originale delf'Electorium e Parigi, Bibliotheque Nationale, 
lat. 15450 (gia Sorbonne 767), un codice membranaceo del XIV secoIo.K S In esso 
figurano testi integrali di Lullo e altri in estratto, oltre alle introduzioni e i 
prologhi di Le Myesier. L'Electorium costituisce una fonte indiretta per alcuni 
passi delYArs amativa, inseriti nella seconda parte delfopera, nei ff. 153"-156V, 
basata principalmente sulfArs generalis, cui fau tore affianca altre opere per 
mostrare f applicazione delYars. Anche nel Breviculum, al f. 33'1', e presente un 
passo tratto dall'A/'.v amativa, copiato dal manoscritto parigino de\Y Electorium.^" 
" II (eslo si trova nclla pcnultinia dcllc miniaturc contenutc nel manoscritto dcl Breviculum di 
Karlsruhe, Badische Landesbibliothck, St. Peter perg. 92. ff. p-12'. Uno studio su di essc e J. Rabio, «El 
Breviculum i les miniatures de la vida d'En Rainon Lull de la Bibliotcca dc Karlsruhe», Butllcii dc la 
Biblioteca ilc Catalitnya (1916), pp. 73-S9 e il piii rccente T. Pindl-BUchel, «Ramdn Lull. Thomas Le 
Myesier und die Miniaturen dcs Breviculum ex Artibus Raimundi electum», Arisioiclica ct tulliana 
magistro doctissimo Charles H. Lo/tr septuagesintum annum feliciter agenti dedicata, cd. F. Dom/nguez 
Reboiras. R. Imbach et alii, Stecnbrugis 1995, pp. 501-516. 
" Tra i testi di studio e di riferimento, nella sua biblioteca erano prescnti opcrc di Aristotele, 
Avicenna, Averroe, Alberlo Magno, Tommaso d'Aquino e allri, come si evince dal calalogo edito in 
llillg, pp. 321-334. 
" Parigi. Bibliothcque Nationale, lat. 15450 (gia Sorbonne 767), fol. 90 r . 
'' Epitome Electorii, cdita in Hillg, p. 401. 
1 5 Pcr la descri/ionc dcl codicc c inaggiori noli/.ic sulTopera si possono confrontare Ilillg, pp. 162-
163, pp. 348-397 c p. 447; c J. Pcrarnau i Espell, Consideracions diacrdniques..., ATCA 2 (19S3). p. 145. 
L'edi/.ionc dcl Brevictilum c: Breviculum scn Electorium parvum Thomae Migerii (lc Myesier), 
KOL, Supplemenlum Lullianum I. NellTnlrodu/ione e offerta un'inleressantc labella dcllc corrispondenze 
tra VElectorium, il Breviculum e lc ojicrc hillianc in cssi riportate. 
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Ma quali sono i manoscritti da cui !.c Myesier trac gli estratti per le suc 
compilazioni? Sappiamo che egli possiede una copia delf/\/.v amativa, grazie 
alPelenco dei centoventiquattro manoscritti lulliani della collezione di Vauvert. 
sul quale egli appone dei segni marginali per indicare i testi che possiede." Egli. 
nella manifattura delle compilazioni. adopera codici in suo possesso, tra cui 
YArs demonstrativa, il Liber chaos, YArs inventiva, YArs compendiosa. Y'Ars 
generalis ultima e YArs brevis;" infatti in alcuni manoscritti miscellanei. adesso 
alla Biblioteca Nazionale, si leggono le indicazioni di Le Myesier rivolte ai 
copisti sulPordine in cui riportare i passi nella compilazione.""' Sappiamo inoltre 
chc la biblioteca di Le Myesier perviene alla Sorbona, in parte alla sua mortc. 
nel 1336, in parte at traverso Henri Pistor, i cui e.x libris si trovano in ben 
trentasette manoscritti adesso alla Sorbona.''" II fondo lulliano della Sorbona. 
dove convergono le eredita delPAutore, di Pierre de Limoges e di Le Myesier, e 
ancora integro nel 1668, quando Vernon pubblica una lista di ottanta opere. Tale 
fondo diventa u i f impor tante fonte di codici durante la raccolta preparatoria 
alPedizione di Salzinger: infatti il bibliotecario del principe Elettore, Buchels, 
scrive a proposito di circa trecento trattati lulliani che sono arrivati a Diisseldorf 
da Parigi, in particolare dalla Sorbona, dove furono lasciati da Thomas Le Mye-
sier.'" 
Dunque la ricostruzione dei movimenti dei testi nel corso degli anni per-
mette di formulare Pipotesi che un codice deWArs amativa. da cui Le Myesier 
abbia potuto attingere, sia quello di Monaco. ivi infine pervenuto insieme al 
fondo di Magonza. 
2.3. La persecuzione di Nicolau Eimeric 
La tradizione indiretta legata a Nicolau Eimeric riguarda il suo Directorittm 
Inquisitorum, uif opera della campagna antilulliana svolta durante il suo man-
dato di inquisitore generale della Catalogna, che raccoglie cento proposizioni 
tratte dalle opere di Lullo e accusate di eterodossia." : Gli articoli numero 82-87 
" Cfr. Hillg. pp. 192-193. II catalogo si trova ncl codicc dcH'£7<v/oWiim, ff. S9--90. cdito in Hillg. 
pp. 335-343. 
" Cfr. Introduzione al Breviculwn, cd. cit.. p. xi. 
"Essi sono Bihliotheque Nationale. lat. 16116. al f. 69' e 16115. al f. i': cfr. Ilillg. pp. 194-195. 
'" Clr. R. D'Alos-Moncr. «Antics fons lullians a Paris». La Paraula Cristiana 1IS (1934). p. 332. 
"' Cfr. A. Gottron. Uedicio magiuitina de Raimin Lult. amb un apendix bibliograjic dels manuscrits i 
impresos lulians de Maguncia, Barcclona 1915. II tcsto della Letlera del 6 gennaio 1713 c riportalo a p. 71. 
"-' Notizie sull'inquisitore in A. Madrc. «Die Iheologische Polemik gegen Raimundus Lullus: cinc 
Uniersuchung zu dcn Elenchi auctorum de Raimundo male sentcnlium». Beilrage zur Geschichte der 
Philosophie und Theologie des Miuelulters Neue Eolge 11 (1973). e nella bihliografia ivi indicaia a p. 71 
n. 1, ollrc alfinlero studio di J. Perarnau i Espcll. De Raiiiun Llidl a Nicolau Eimerie... cit. n. 75 supra. 
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sono tratti proprio tkill"/\/.v amativa e, seppur non sono riprodotti in tutte le edi-
zioni delTopera, compaiono nel manoscritto Mallorca, Biblioteca Bartolomeu 
March 104-11-7 (gia 15-111-6), 1. 7 6 \ ' , ! Si tratta di un caso fortunato perche e 
lacilmente identilicabile la base testuale delTopera. La parte fmale del manps-
critto Vaticano lat. 7199. nei IT. 64 v -66 \ contiene, infatti, trentotto Articuli ex 
Arte Amativa Raimundi Lulli e.xtracti, copiati da Eimeric dal tcsto lulliano dello 
stesso manoscritto, come si vede dai segni lasciati lungo i margini del testo c gli 
estratti numero 34. 33, 2, 3. 16, 3 1 , nelLordine, corr ispondono al testo del 
Directorium Inqitisitorttm.'" 
Generalmente e priva di attendibilita la fonte testuale costituita dall ' inqui-
sitore che, come osservavano giii i contemporanei, rielabora i testi «modo per 
additionem, modo per abstractionem, modo per mutationem intentionis praedic-
ti Doctoris, falso modo assumendo seu interpretando ipsam, modo per positio-
nem truncatam verborum dicti catholici Doctoris, haeresi et erroribus macu-
lati». 9 3 Dal preciso confronto letterale tra testo lulliano, autografo eimericiano 
nel codicc vaticano e manoscritto di Maiorca si puo osservare che i primi duc 
differiscono solo per un paio di omissioni e varia/.ioni;'"' il passaggio dagli 
estratti alla nuova composizione di Eimeric comporta, invece, una trasforma-
zione radicale del testo che, astratto dalToriginario contesto sintattico, assume 
significati diversi: la formulazione condizionale viene letta come assertiva, sono 
invertiti o fraintesi i soggetti... Si tratta dunque di una lettura superficiale se non 
faziosa. Eimeric, lontano dal comprendere la terminologia e la logica deWars, 
manipola i testi lulliani pcr armarsi in una battaglia di dimcnsioni piti vaste. vol-
ta ad estirpare correnti spiritualiste e profetico-apocalittiche vicinc al lullismo 
caratteristico di quelle coordinate spazio-temporali. 
Se dal punto di vista testuale il Directoritmi Inquisitorum di Eimeric non cos-
tituisce una fonte nuova dei brani dcWArs amativa, poichc sc nc e conservato 
proprio 1'antigrafo, tuttavia 1'insieme di circostanze storiche colloca la copiatura 
"' E il testimone piu antico, giii descritto in J. Perarnau i Espclt, «Tres nous tractats de Nicolau 
Eimeric en un volum dc lcs seves 'Opera omnia' manuscrites procedenl de Sanl Domencc de Girona». 
Revista Catalana dc Teologia IV (1979). pp. 79-100. 
" II merito di questa idcnlificazionc va a Perarnau, De Ramon Llull u Nicolau Eimeric... cit. n. 75 
supra. pp. 25-27 c pp. 59-68: il cardinalc hibliotecario Francesco Zclada aggiunge ncl I7S0 dci fogli 
all'inizio dcl codice vaticano, ove scrivc chc segue il tcsto un 'indc.x rerum... iuxla ordincm aniculorum' 
ed ancora in L. Pcrez Martinez. Losfoiulos liilitinos.... cit. n. 75 supra, p. 37 si afferma che dopo il leslo 
lulliano c'e un 'fndice de letra algo posterior al lexto'. L'unico altro teslo lulliano con annotuzioni 
marginali di Eimeric finora nolo e il giii citato manoscritto Milann, Biblioteca Ambrosiana D 549 inf. del 
l.ihrc dc conlcmplucid. 
" Relazionc dclla Commissio Ermengol, ed. J. Custurcr in Disertaciones histdricas tlcl culto 
iiiiiicinoriat de II. Raymunda Lulio. Miquel Capo, Ciuiai de Mallorca 1700. p. 239. 
"" Cfr. lo schcma espositivo dclla collatio diversitatum in J. Perarnau i Espclt, l)c Ramon Llull u 
Nicolau Eimeric..., cit. n. 75 supra, pp. 76-83. 
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autografa di Eimeric dei trentotto estratti nel codice Vaticano in un lasso di tempo 
compreso tra la bolla di Gregorio XI, Nuper dilecto, del 5 giugno 1372, da cui ha 
inizio la campagna inquisitoria antilulliana, e il 25 gennaio 1376. data di composi-
zione del Directorium Inquisitorum, cui Eimeric aggiunge di suo pugno gli arti-
coli antilulliani nel manoscritto adesso a Maiorca. E il codice Vaticano lat. 7199 
rimane presumibilmente nelle mani di Eimeric ad Avignone, fin quando non viene 
spostato a Roma, per motivi inerenti alf azione censoria." E possibile che lo stesso 
Gregorio XI abbia voluto esaminare, tra i vari testi, anche YArs amativa: «quos 
[librosl, cum habueritis. quamcito commode poteritis curetis nobis fideliter desti-
nare, ut ipsos simili examini subicere valeamus». 9 8 
Sappiamo dalle note dello stesso manoscritto che la sua collocazione. prima 
che nel 1780 fosse portato alla Biblioteca Vaticana, era «in superiori loco sub 
tecto Palatii Sancti Officii, indicante me et jubente Ssmo Dno. nostro Pio VI die 
25 Februarii MDCCLXXX translatus est in Vaticanam Bibliotecam»,''" in con-
formita con le disposizioni di Paolo IV dopo la pubblicazione delf Index lihro-
runi prohibitonun del 1558, relative ai libri eretici, che cioe fossero conservati 
in delle sale a parte, nei sacchi, presso il Santo Uffizio. 1 0 0 Uintervento censorio 
sottrae i testi alla diffusione e alla fruizione ordinaria. ma pare che la requisizio-
ne prevista per le opere lulliane nella bolla del 1376. non abbia ottenuto f effetto 
sperato. secondo le sconsolate parole delf inquisitore: «...non sunt deducti nisi 
pauci. et de Parisius et aliis partibus mundi nulli (...) etenim a tenentibus et dili-
gentibus zelantur et absconduntur»."" Piuttosto, nel caso concreto delf/A/w ania-
tiva, possiamo affermare che la conservazione accurata del manoscritto a Roma 
lo ha preservato dalla dispersione delle varie epoche e che probabilmente lo ha 
sottratto alla grande raccolta di Salzinger, se possiamo adoperare le parole del 
cardinale Zelada sulla storia delf opera come argumentum ex silentio.'02 
1 libri dcl palazzo papalc di Avignonc furono trasportati a Ronia duramc il XVI sccolo c inizi dcl 
XVII, comc apparc in A. Maicr. «Dcr Handschriftcnlransport von Avignon nach Rom im Jahrc 1566», 
Melanges Eugine Tisserand VII. Biblioleque Vaticanc 2""' partic (Sludi c Tcsli. 237). Citla dcl Vaticano 
1964, pp. 9-27 e EAD, « Z U cinigcn Handschriften dcr papsllichen Bibliothek von Avignon», Archivum 
Hisiorine Pontificiae 2 (1964), pp. 323-328, suggeriti gia da J. Perarnau i Espelt, Dc Ramon Lliill a 
Nicolau Eimeric... cit, n. 75 supra., p. 26. 
"" Bolla Conservationi puritatis catholicae fitlei. dcl 25 gcnnaio 1376. in cui il papa riscrva per se il 
processo inquisitorialc. II testo c contenuto nella pars II, q. 26 del Direclorium Inquisilorum, ed. F. Peiia. 
Vcnezia 1595. 
™ Nota dcl cardinale Zelada. nel Vaticano lat. 7199, f. V. 
"" Cfr. J. Bignami-Odier, La Bibliolhique Valicane de Sixic IV ii Pic XI. Recherches sur ihisioirc 
des colleclions de maimscriis, (Studi e Tcsti. 272), Citla del Vaticano 1973. p. 50. 
"" Dialogus contra lullistas, citato in Ca II, p. 39. 
",: Un ultimo particolare interessante dcl codicc e che ne c stata ritagliata la prima pagina, pcrche 
probabilmente conteneva sul recto la prima e la seconda figura dell'/tr.v amativa; cio deve csserc opera 
della stessa persona che. tra il XVI e il XVII secolo, ricopia su un foglio aggiunto la partc testuale 
contcnula nel verso, nella misura in cui non abbiamo notizia di altri testimoni a sua disposizione. 
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2.4. L'edizione di Salzinger 
Ivo Salzinger, clerico. studioso ed editore nato in Austria nel 1669, ha il 
merito di aver contribuito alla diffusione dei testi lulliani dando alle stampe 
quarantotto opere latine di Lullo, di cui trentasei allora inedite." 1 1 II progetto 
iniziale, ad indicare i suoi piu vivi interessi. prevedeva ben settantasette opere 
alchemiche, adesso defmite pseudo-lulliane, ma nessuna di esse fu poi effettiva-
mente pubblicata."" fope raz ione di Salzinger ha inoltre una grande importanza 
per la trasmigrazione dei fondi lulliani che provoca. Nella Dedicatiu del primo 
volume, infatti, Salzinger afferma di aver ricevuto dalla Spagna una gran quanti-
ta di manoscrit t i : e probabile che, per il reperimento dei manoscritt i , si sia 
servito dei cataloghi di opere lulliane pubblicate da Hauteville e Vernon, che in-
dicano Roma, Barcellona. Maiorca e alcune biblioteche di Parigi. Nel 1710 
indaga alla Sorbona e alla Certosa di Vauvert e raccoglie i manoscritti a Dtissel-
dorf. Da Diisseldorf egli poi trasferisce i manoscritti con se a Magonza e costi-
tuisce un fondo per Pedizione, poi trasferito a Mannheim nel 1761, alla fonda-
zione della Biblioteca Elettorale Palatina. Nel 1803 poi i codici passano a 
Monaco con la maggior parte della Biblioteca della corte e adesso, dopo i 
numerosi traslochi della biblioteca del seminario di Magonza nel XVIII secolo e 
i danni della guerra, si sono pcrsi la maggior parte dei manoscritti lulliani cd 
anche numerose copie delPedizione di Salzinger. 
II testo dell'A/-.v amativa e contenuto nel sesto volumc delPedizione magun-
tina, edito posteriormente alla morte di Salzinger, quando Pincarico di dare 
compimento alle stampe «partim jam Iuci edita, partim (...) ad typum praepa-
rata» e affidato dalf Elettore Lotario Francesco a Franz Philipp Wolff e Johann 
Melchior Kurhummel." D 
Occorre subito precisare che si tratta di una ntiova traduzione dal catalano e 
non una editio princeps."*' L'editore. che ha tra lc mani dei testimoni sia latini 
sia catalani dell'A/\y amativa, manifesta diffidenza riguardo alla stesura latina. 
quando inserisce nel testo il brano che risulta adesso contraddittorio: «Hanc 
artem proponimus ponere in Latino, et si placeat Deo, quod nobis tamdiu velit 
sustentare vitam ad honorandum suum nomen, proponimus illam transferre in 
Arabicum»," 1 7 perche, come afferma in una nota aggiunta, riferendosi al progetto 
di traduzione espresso dall' Autore nel prologo «ipsemet Illuminatus Doctor pro-
1,11 Informazioni dettagliate sulla formazione e il lavoro di cdizione ili Salzinger si possono trovarc 
nelTapprofondito siudio di A. Gottron, Uedicio magunlina..., cit. n. 91 supra. 
"" Cfr. Catalogus librorum magni operis lulliani, MOG I, ii. 1-2X (47-74). 
"" Cfr. Lellera dcl 1 luglio 172S in A. Goltron, Uedicio maguntina..., cit. n. 91 supra, p. 78. 
"" t gia indicato da F. Stegmtiller nclTindicc di MOG VI. 
"" Cosi in Ars amativa boni, MOG VI. ii, 3 (9). 
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posuerat facere, quod, an fecerit, ignoramus». E piu avanti offre la spiegazione 
delle scelte editoriali e delle sue perplessita: «quia translatio non sapit stylum 
Author is , nec ubique expr imit genu inum sensum; tum quia notae additae 
terminis Artis a Translatore (v. g. quid sit Amatus. Amicus etc.) multoties, imo 
plerumque sunt contra mentem Doctoris»."" 
Queste osservazioni pongono interessanti stide per la valutazione della ge-
nuinita dei testi latini e fanno emergere la necessita di chiarire quali siano i 
testimoni latini raccolti da Salzinger -s i parla di exemplaria—, per poter smentire 
puntualmente le affermazioni delTeditore riguardo alTautenticita del testo. 
La traduzione elaborata per l 'edizione di Salzinger si basa presumibilmente 
sul manoscritto catalano Monaco, Bayerische Staatsbibliothek, Cod. hisp. 65. 
del XV secolo, come si osserva dalla coincidenza del testo della Tabitla qtte est 
de explanatione vocabulorum huius artis, con quello della Taula, che segue 
VArt amativa anche nel detto manoscritto."" Galmes, sulla base del confronto 
effettuato per costituire il testo delTedizione critica catalana, afferma pero chc 
la traduzione di Salzinger e basata su un altro manoscritto progenitore di esso."" 
Le diversita rispetto alla versione catalana a noi nota, le apparenti aggiunte. 
insieme alle numerose identita lessicali con il testo latino dei codici potrebbero. 
pero. lasciare spazio ad un'altra ipotesi. che cioe sia stata elaborata una tradu-
zione dalla versione catalana, servendosi pero anchc dei manoscritti latini, tra i 
quali non e da escludere ancora il codice che, dopo tante vicissitudini, e adesso 
conservato a Monaco. 
Non sarebbe peraltro 1'unica stravaganza della pratica editoriale di Salzinger; 
troviamo, infatti, altri casi in cui egli preferisce 'purificare' i testi, rielaborando 
o r i traducendo la versione catalana, considerata originale, pur trovandosi in 
presenza di manoscritti o cdizioni latine. I crileri adottati da Salzingcr c i suoi 
collaboratori nel rielaborare la lingua e lo stilc dei testi lulliani andrebbero 
esaminati caso per caso; tali innovazioni sono indubbiamente delle riscritture, 
operate per rendere piu leggibile il testo, cosi come tante traduzioni operate gia 
precedentemente dai lullisti. 
"" Notae in praecedciucm iructuium. MOG VI. ii. 152 (158). 
"" Giii lo osservava Galmes ncHTnlroduzionc aWArt Amalivu. ORL XVII. p. xv: la Taula e edila da 
Galines a conlinuazionc dcllM/7 umutivu. come in MOG VI. ii. 149-151 (155-157). in Iraduzione 
moderna. 
"" L'edilore, a p. xv dcllTnlioduzione. cila comc delcrniinanli le discordan/e nclle condizioni 190, 
203. 773 cd allrc oinissioni del Cod. hisp. 65. 
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CONCLUSIONI 
Cosi. secondo i presupposti di partenza, abbiamo seguito da vicino le vicen-
de di un testo. VArs amativa, di particolare rilievo nelle intenzioni di Lullo, co-
me si vede dal posto che occupa alFinterno del sistema deWars e dalla frequen-
za delFautocitazione, che vive le diverse fasi del processo editoriale lulliano. 
II testo latino e infatti gia una riscrittura delForiginale catalano, destinato 
alle esigenze del pubblico colto, e di esso vengono eseguite copie pregiate. di 
cui almeno una gia durante la vita dell' Autore. E una circostanza inaspettata che 
si siano conservati soltanto i due testimoni menzionati, ma probabilmente il 
testo non conobbe un'ulteriore diffusione in copie, come non fu protagonista 
delle iniziative editoriali fino al Settecento, forse a causa della tempestiva 
censura da parte deir inquisizione, forse perche ad esso viene preferito, tra le 
opere mistiche, il Liber contemplationis in Deum, edito, se pur parzialmente, da 
Lefevre a Parigi nel 1505."' 
Ad ogni modo le copie conosciute sono riferibili alle aree di maggiore 
influenza del primo lullismo, le stesse previste ed indicate dal testamento di 
Lullo: Francia e Spagna. Ancora i fondi manoscritti delFItalia, terza localita 
prescelta da Lullo, possono nasconderne qualche esemplare anche se, data 1'am-
piezza del testo, la chiarezza dtWincipit e del titolo, e improbabile che 1'opera 
possa non esser stata riconosciuta nci censimenti . Naturalmente non si puo 
presumere di incasellare la tradizione del teslo dentro i confini angusti della 
prevedibilita statistica: la diffusione delle opere, pianificata e voluta da Lullo. 
contiene in se. pur sempre, un germe di dispersione e la storia della trasmissione 
dei testi prosegue secondo direzioni impreviste. I possessi personali sono infatti 
donati, alla morte di Lullo. al convento di Nuestra Senora la Real ;" : dal ricco 
deposito di Maiorca numerosi manoscritti passano alla nascente scuola lulliana 
di Barcellona, a Madrid ed anche a Roma; i due fondi accumulati a Parigi mi-
grano a piu riprese verso Monaco; la dispersione del fondo di Genova e totale: 
vi si trova adesso un solo manoscri t to mentre essi passano alle biblioteche 
italiane piu importanti di Milano, Roma, Venezia, Firenze.. . 
Ma VArs cunativa costituisce un caso emblematico nella tradizione lulliana 
perche conosce anche il fenomeno della rilettura interpretativa, nel variegato 
panorama della tradizione indiretta: il discepolo premuroso sceglie alcuni brani 
"' Cfr. G. Tonelli Olivcri. Ideale lulliano edialetlica ramista, cii. n. 35 supra, p. 921. 
"•' Dallo sludio di J. N. Hillgarlh, «Una biblioteca cisterciense medieval: la Rcal (Mallorca)», Ana-
lecta Sacra Tarraconensia 32 (1959). p. 134. si vede chc nclTanno 1386 sono presenli solo le seguenti 
operc di Lullo: Ars myslica, Amicus et Amatus, l)e oracione e un gencrico 'opere di Lullo'. Tali opere, 
condannate dalTinquisitore Eimeric, poi non sono piii ciiatc. La documentazione slorica complessiva 
sulTargomento e raccolta in Id.. Readers and Books in Majorca, 1229-1550, 2 volh, Parigi 1991. 
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da sottrarre alPoblio, secondo la sua logica promozionale; l'inquisitore cerca c 
trova lc frasi che. piu o meno deformate, possano essere lette comc eretiche; il 
lullista, per zelo verso la dottrina del macstro. si preoccupa di dare alle stampe il 
testo migliore, forse anche al di la dell'originale stesso. c ritraduce, cioe riscri-
ve. 1'opera. 
In questo, come in qualsiasi altro caso in cui si conserva il testo. seppur 
frammentario, della tradizione indiretta. appare chiaramente la necessita di va-
lutare il modo in cui esso e stato rielaborato. in relazione alle finalita e alle abi-
tudini dei n-scrit tori , che i dati storici permettono almeno di abbozzare; tali 
conoscenze, accanto alPosservazione dci codici e dei singoli passi di testo. 
possono infatti suggerire la successione cronologica e le rela/.ioni di dipendenza 
tra i manoscritti. Si vede in tal modo come lc conoscenze storiche concorrono 
con quelle propriamente ecdotiche a delineare. con sempre maggior precisione, 
il quadro complessivo della tradizione lulliana. che puo essere molto prolicuo 
anche al momento di realizzare le singole edizioni dei testi. 
M A R T A M . M . R O M A N O 
Palermo (lialia) 
RESUM 
The first part of this study, using historical documentation and authorial 
statcments, analyzes the unusual dynamics of LlulPs production as a writer, 
distinguishing between a phase of a theoretical type of creation (conception, 
w r i t i n g , m u l t i l i n g u a l t r a n s l a t i o n . . . ) and one of a m e r e a n t i l e type of 
dissemination of the product (investment. distribution. propaganda...), vvhich 
del ineates an edi torial process antc littcrant. The second part studics thc 
involvement of thc Latin version of the Ars atnaliva in such an cditorial market. 
in relation to the two copies preserved in Munich and in the Vatican Library. and 
to its reception in Lc Myesier 's compilation, in Nicholas Eimeric's inquisitorial 
proceedings, and finally in the Mainz edition of the eighteenth century. 
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CULTE A RAMON LLULL: 
DISCORDIES I CONTROVERSIES' 
Ramon Llull (1232/3-1316) neix a la Ciutat de Mallorca. Despres d'una vida 
cortesana, de caire escandalos, es casa amb Blanca Picany i forma una famflia 
cristiana; tingue dos fills, Domenech i Magdalena. La maduracio del seu ideal 
religios el du al servici de Deu per uns altres camins. concretament dins 1'ambit 
del tercer orde francisca instituVt pel Xeraff d'Assfs per a santificar els seglars 
que vivien dins el mon. Despres dels seus pelegrinatges per Europa per donar a 
coneixer el seu ideal -1'extensio del regne de Jesucrist- dels seus estudis i dels 
seus escrits, de les seves persecucions, com la que sofrf a Bugia. vingue a morir 
a 1'estimada Mallorca. 
La fama de la seva santedat es propaga per tot Mallorca i altres punts aixf 
com el culte a la seva memoria amb el reconeixement de les seves virtuts. 
Aquesta veneracio ha estat constant sobretot a Mallorca i es necessaria consi-
derar-la be, perque malgrat els alts i baixos que la historia demostra. el poble ha 
valorat i significat la gesta de Ramon Llull. Per a seguir 1'evolucio d'aquesta 
realitat considerarem els segtients perfodes: el culte durant els segles XIII-XVII 
i amb mes detencio al segle XVIII, objecte del nostre estudi. 
I - CULTE A RAMON LLULL ALS SEGLES XIII - XVII 
Uinici comenca gairebe poc despres dc la seva morl (1316). es a dir. dins els 
anys segiients a una (ita que es diffcil de tixar. pero dins el mateix segle XIV. Ho 
proven diversos arguments: 
- Uadversari mes destacat que ha tingut Ramon Llull i la seva doctrina fou 
el dominic Fr. Nicolau Eimeric, autor del Directorium Inquisitorum (1376) : on 
' El prcscnl csiucli csui hasal cn la conlerencia pronunciada per 1'autor a Calvia cl 12 de novembrc dc 
1996; el text ha cstat ampliat i encara completat amb el document qtic cs publica. El senyal // indica el 
linal d'una pagina en el documenl original. 
: L'obra fou escrita cl 1376 i el 1503 s'impriinf a Barcclona. 
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concreta les proposicions que segons ell eren heterodoxes. A I'esmentada obra 
diu textualment: «quod Raymundus praedictum et in coelis beatus, et pro talis 
habendus a suis sectatoribus et nominandus».-1 
Es a dir. exprcssa clarament quc cls scus seguidors cl consideraven sant. puix 
tenia culte i Panomenaven Bcat. Es un argument indirecte, aixf com succeeix a 
un altre Ilibre d'Eimeric titulat Tractatus qui dialogus contra Lullistas apellatur 
(1389) on es tracta de contradir «la santedat de Ramon». 
- A Pesglesia de Sant Francesc de Palma hi havia una capella Pany 1375 
dedicada «a Sant Llull». Era la primera' 1 i aleshores la protegien les famtlies 
Cabaspre, Sunyer i Pueyos. 5 
- Gerald Llull, possiblement rebesnet del Beat. feu un llegat a favor de la 
Causa Pia o Canonitzacio del Bcat Ramon Llull el 1343." 
Endemes al segle XV poden citar-se altres proves com es el res dc VOfficium 
Gloriosissimi et Beatissimi Martyris Magistri Raymundi Lalli que es conserva a 
la diocesi de Mallorca almanco el 1481: i tota la iconografta del martiri, singu-
larment el famos retatile dels trinitaris de Palma i les proves escrites docu-
mentals del martiri. 
Tambe proven el manteniment i encara Pincrement del culte, la construccio 
del sepulcre dc Ramon Llull a Pesglesia de Sant Francesc dc Palma (1448). obra 
del lul-lista Joan Llobet. i la fundacio del benelici a la Seu de Mallorca per D a 
Beatriu de Pinos, entre altres. 
Al segle XVI la devocici a Ramon Llull entre el poble era ben viva fins i tot a 
Porbita intePlectual. Els jurats de Mallorca expressaren el desig d'escriure al 
Papa Alexandre VI (Borgia) mitjancant els jurats de Barcelona i el rei d 'Arago 
per aconseguir la canonitzacio de Mestre Ramon. 
La popularitat del culte la prova el certamen celcbrat a Pesglesia de Sant 
Francesc de Palma (1506) per a commemorar Pexit obtingut pel fervent lullista 
Pere Deguf a Roma en les discussions que tingue contra Pinquisidor el dominic 
Guillem Caselles; Pedicio feta de \'Officium, abans csmentada per Alfonso de 
Proaza (1506; RD 36); la processo organitzada Pany segtient com a rogativa 
' Es a dir: «perque Raymond ha cslal proclamal benaventurat al cel, i com a lal ha cslal tingul i 
anomcnal pels scus seguidors». 
' A 1'csglesia de Sani Francesc de Palma i des del segle XIV, Ramon Llull ha estal vencrat a tres 
capelles: la de «Sanl Llull» on cs vcncrii la imalge primiliva, menlre les despulles de Llull cs guardaven a 
la sagristia; la dcl «Beato Ramon vcll». on cs deposita el scu sepulcre el 1448, i la del «Beaio Ramon 
nou». erigida cl 1611 gracies a la munificencia dcl canongc 1). Bartomeu Llull. (Vid. Jose Miralles Sbert, 
«Hacia las prucbas dcl marlirio de R. Llull», BSAL 27. 1937. p. 257). 
llo prova 1'escrit que hi ha al Llibre de Antic/iietats de ta Isglesia del Real Convenl de Sani 
Franeesvli de la Ciiuai de Mallorca (17S5), p. 13 i ss., que cs obra de Ramon Calafat; lambc hi ha 
diversos lestimonis que mencionen alguns testaments. 
'• Vid. Arch. de Protocolos. (Josc Miralles Sberl. ob. cil. p. 258, n. 2). 
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impetrant la pluja per la intercessio de Ramon Llull. Tant es aixi que ftns i tot es 
va dir que el Papa Lleo X Phavia canonitzat el 1562 i aixi s'instaura una festa a 
la Seu de Mallorca, el mes de juny, en honor seu; Pany 1571 consta quc sc 
celebraven freqiientment misses a Paltar dedicat al Bcat a Pesglesia de Sant 
Francesc de Palma. 
Aixo no obstant, no tot era un cami de roscs. Comja sabem. a Pedat mitjana 
Pinquisidor Fr. Nicolau Eimeric havia elaboral el Directoriitm Inqttisitorum, on 
es condemnaven cent proposicions Iul-lianes que li scmblaven heretiques i el 
1503 fou editada la citada obra a Barcelona (RD 31). Al concili dc Trento 
sMntenta condemnar les obres de Llull. pero la intervencio del rei d 'Espanya 
Felip II i els esforcos de dos teolegs, el Dr. Joan Llufs Vileta i cl jesut ta 
mallorqui P. Jeroni Nadal, que era company de Sant Ignaci, ho impediren. Pero 
la cosa s 'enverina de bell nou el 1578. quan es publica a Roma (RD 123) 
1'edicio del Directorium juntament amb una butlla condemnatoria dcl Papa 
Gregori XIII que prohibia oposar-se al text cPEimeric. 
Al segle XVII Pentusiasme vers el culte de Ramon Llull es dirigf a obtenir el 
reconeixement de Portodoxia dels seus escrits i Pesperada canonitzacio. L'any 
1604 els jurats de Mallorca elegiren el notari Pere Ribot per aconseguir la 
resolucio d'aquestes questions i de tal manera Ribot procura la publicacio de la 
Sentencia Definitiva de 1419. elaborada per acabar amb els efectes negatius del 
Directorium Inquisitorum d ' E i m e r i c (RD 153). Diversos fets conf i rmen 
Pavancada produida a la causa lul-liana: la formacio del proces referent a 
miracles obtinguts per la intercessio del Beat. el reconeixement oticial de les 
despulles de Llull (1611) i la composicio del primer proces de beatificacio 
(1612-1613). Altres fets foren contraris. ja quc a Pany 1620 una comissid de 
teolegs presidida per Sant Robert Bellarmino S.I. no entengue la tilosofia ni la 
teologia de Llull i declararen el pensament lullia almenys inutil, atirmant que 
no havia d'esser corregit el que decreta el Sant Olici. 
Cal fer constar que el rei Felip III, com abans ho havia fet son pare Felip II, 
deixa scntir la seva gran influencia a favor de la causa lul-liana des de principis 
de segle i aixo explica en gran part el manteniment de la causa en aquesta centti-
ria. Els mallorquins tambe hi coPlaboraren. comja hem vist. i a Pacabament dc 
Pesmentat segle es distingiren cls canonges Drs. D. Gabriel Mesquida i D. Pere 
Bennasser, que impulsaren for^a la devocio al Bcat. instant els rectors de les 
parroquies de Mallorca perque la fomenlassin. Aquesta actitud els \ a dur 
contradiccions i disgusts. Al scgon. Pere Bennasser. el Sant Olici li condemna 
1'obra per cll cscrita: Breve ac compendiosum rescriptum nativitatem, vitam, 
naufragium, cultum immemorabilem pii heremitae ac venerabilis martyris 
Raimundi Lulli impresa a Mallorca Pany 1688. 
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II - EL CULTE AL SEGLE XVIII 
1. La situacio de Mallorca en aquest segle 
En aquesta centiiria Mallorca experimenta un canvi institucional profund 
degut a la implantacio del Decret de la Nova Planta (1715). 7 Fou com a conse-
qiiencia del triomf de Felip V de Borbo i la perdua dels drets a la corona 
d'Espanya de Carles d'Austria, que havia estat recolzat per Mallorca i els estats 
que antigament formaren la Corona d 'Arago. La revolucio administrativa que 
provoca el citat decret i els trastorns ocasionats per la intervencio de Mallorca 
en aquestes lluites (Guerra de Successid a la corona cFEspanya, 1700-1713) 
motivaren commocions de caracter politic i social. 
Dins Forde religios la situacid de la diocesi no era gaire millor quant a tran-
quilli tat i pau. Aquest malestar obeia a causes diverses que intentarem resumir: 
- El 1700 comenca la Guerra de Successio al tron d'Espanya i els quinze 
anys de lluita entre Felip de Borbo i FArxiduc Carles d'Austria dividiren la 
societat mallorquina entre botiflers i maulets, partidaris els primers de Felip V 
de Borbo i els segons de Carles d'Austria. Es convenient recordar que el segle 
anterior, ja s'havien experimentat fortes lluites familiars i socials entre els grups 
de Canamunt i Canavall, dirigits ambdos pels Anglada i Rossinyol que compta-
ren amb el suport d'altres famflies de la noblesa i dels respectius entorns socials. 
Les lluites foren intenses i malgrat les reconciliacions de 1632 i 1645, endemes 
de la benemerita labor de la Companyia de Jesiis. establint la pau mitjancant les 
seves predicacions, es mantenien rivalitats agudes i perilloses. 
- Malgrat el rcjoveniment que signitica per a tot Espanya la instauracio de la 
nova dinastia de Borbo i la promocio econdmica que es dona de forma gene-
ralitzada, la poblacio viu encara arrelada a les antigues estructures agraries. Tot i 
aixo, les mesures de govern tilles del Despotisme Illustrat. endemes de la divul-
gacio de les noves idees economiques. foren molt beneticioscs. pero no es pot 
negar Fanquilosi estructural de la poblacio, malgrat el creixement que experi-
menta. encara que sigui valorat justament 1'esforc de proteccio industrial que es 
planifica. 
- Dins 1'orde religios, la intranquillitat era manifesta deguda precisamcnt a 
la questio lubliana concretada al culte del Beat, i tambe a Fenemistat de les 
escoles teologiques i filosofiques divididcs per una problematica diversa: lull is-
me, qiiestio de la Immaculada Concepcio cle Maria entre altres. Els ordes reli-
giosos estaven enfrontats: dominics per una banda; franciscans, per 1'altra. De la 
' Es comcnca 1'elaboracio dcl Decrci csmcnlat cl .10-VI-1715: cs conclocue cl 16-111-1716. encara 
quc la signatura cs dcl 28-XIM715. 
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resta, unes seguien als dominics mentre que altres. sobretot jesuTtes i minims, 
mostraven simpaties eap als franciscans. El clero secular estava dividit i segui 
una actitud intervencionista d'acord amb les seves preferencies personals. 
2. Les controversies i lluites entre teuladers i marrells 
Els enttisiasmes dels luPlistes i la fermcsa dels seus enemics en la defensa de 
les seves posicions produTren acaraments al llarg del segle XVIII. Els lul-Iistes 
loren anomenats teuladers o gorrions i els contraris marrells* A aquestes 
controversies virulentes i nombroses formaven el cos de les discussions diversos 
elements. A la tradicional oposicio entre les escoles tomista i escotista. s'hi 
afegien punts concrets sobre qiiestions que eren aleshores materies opinables 
com la doctr ina de la Immaculada Concepcio de Maria, pcr exemple, o la 
santedat de Ramon Llull i el culte que li pertocava. Per a esmentar figures 
representatives d 'ambdos grups, recordem entre els primers el benet P. Jeronim 
Feijoo i Montenegro (1676- 1764), autor de les Cartas Eruditas y curiosas.'1 cl 
mallorqui Joan Roca, autor de Comentarios al decreto del 18 de Junio de 1763 
dado a favor del culto n doctrina de Reymundo Lttlio (1763). Es un folleto 
insultant per als mallorquins on pren clara posicio en contra del cultc dcl Bcat. 
Altre escrit, encara mes verinos. es el titulat Breve v humilde insinuacidn de los 
tnotivos qtte asisten al Real Convento de Santo Domingo para mantenerse en 
nna pnra y negativa snspension respecto de los actos de ptiblico religioso culto 
que suelen tributarse al V. Raymundo Lulio. Es anterior (1750) i Pautor es un 
dominic mallorquf, Sebastia Rubf (1734-1762). que es distingi en la defensa de 
la seva causa i ocasiona que altres lullistes Patacassin fortament. com el seu 
homdnim P. Bartomeu Rubf. francisca i autor de Las cinco piedras de David, 
contra el Goliat arrogante 6 La verdad sin reboqo, en defensa del cttlto y 
doctrina dcl B. Raymundo Lulio. 
El grup dels defensors de Llull fou nombros. Citem sols les figures cabdals: 
El francisca P. Bartomeu Fornes (1691-1788), autorde Dialogus inter amatorem 
veritatis et discipulum lullianae doctrinae (1740). Theologia demonstrativa 
ttniversa plana ct perfecta B. Raymundi Lulli; el P. Antoni Ramon Pasqtial 
(1708-1791). monjo del Cister, tal volta la figura principal cn la dcfensa de 
' 1:1 noin tlc ^orrions cra ilcgui A la scniblanca ilcl plomalgc iTaqucsles aus ainb cl color tlcls hubits 
tlcls lianciscans i els iculiulcrs son uns gorrions quc prccisanicnl lenen lcs plomcs cTaqucst color. Ll noin 
dc marrells, referit als aniilullisics. procedcix clcl segon llinatge de Fr. Nicolau Eymcric quc era Marrcll, 
cl mcs gran adversari dc lcs doctrines lullianes. 
" Madrid. 1742. La XXII la litula Sohrc lu Arlc dc Raymumh I-iilio. Hl 174.5. cn publicar la scgona 
cdicio. hi inscrcix la Carla XIII Sohrc Raymundo l.ulio. pcr vcnlura mcs importanl que 1'aniciior. 
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fobra de Llull. Les seves obres mes importants son les Vindiciae Lullianae i 
Examen de la crisis del padre don Benito Geronimo Feijoo sobrc del arte 
luliana (1748 i 1750) en el tema que ens ocupa. Altres figures completen el 
quadre dels paladins de Llull, com Pere Antoni Riera (1712-1757) , tambe 
francisca i autor de Positiones et articulos ad probandttm Raymundo Lttllio 
exhiberi et exibitum fuisse cultum et venerationem a tempore immemorabili 
(1746); Agustin Antich de Llorach (1698-1752) (Corto diseho de los justos, 
relevantes motivos que tuvo la ciudad de Palma para el hazimiento de gracias 
que hizo a su adorado patricio el B. Raymundo Lulio. 1750). Com a obra anoni-
ma cal recordar: Informatio super dubio beatiftcationis ct canonizationis Ray-
mundi Lulli (1753) . 1 endemes Sor Anna del Santtssim Sagrament , monja 
dominica de Santa Catalina de Sena. 
No es possible dins fambit d'aquest treball relatar ni la totalitat dels autors 
amics i enemics de Llull ni tots els incidents que tingueren lloc a Mallorca. 
Intentarem resumir-los. tota vegada que la seva coneixenca es indispensable per 
entendre com als pobles d'Andratx i Calvia va agafar tanta virulencia. Conside-
rarem tres periodes: 
- Comencament de les tensions (1748-1761). 
- Els anys de les grans controversies (1762-1772) 
- Les persecucions del culte (1772-1778). 
2.1. Coinenqament de les tensions (1748-1761) 
Dins el primer terc del segle XVIII es reanima la defensa de la causa lullia-
na i a partir de 1727 la Causa Pia,1" que havia entrat dins un periode d'inactivi-
tat, torna a comencar les gestions per a assolir fansiada canonitzacio. Endemes 
el Col-legi de la Sapiencia des de 1727 fomenta amb entusiasme la devocio al 
Beat, el que es tradueix amb un augment de les almoines dels feels, la institucio 
de llegats piadosos, testaments a favor de la causa del Beat aixf com la donacio 
de fmques urbanes i rustiques al mateix li. El 1747 la Causa Pia demana a Roma 
la declaracio del culte immemorial a Ramon Llull i un any despres el bisbe 
Josep Antoni de Cepcda - c o m despres veurem- pronuncia la Sentencia Dejini-
tiva declarant que Ramon Llull comptava amb culte piiblic mes de cent anys 
abans de la butlla Coelestis Hierusalem (1634). 
111 LLI Causa Pia Luliiana fou creada el 15 de juliol de 1 6 1 0 per a cuidar de la canonitzacio de Ranion 
Llull i d'cila formaven part 14 persones. Vid. Llorenc Pcre/. Marlfncz: La Causa l'ia lulliana. Resum 
lustdric, Publicacions dcl Ccnlrc d'Esludis Teologics dc Mallorca, 13 (Mallorca. 1991). 
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La Causa Pia pagava aleshores la festa per la qual es commeniorava el marti-
ri del Beat i que dedicava la Universitat Literaria. Endemes abona les despeses 
de 1'edicid de llibres lull ians i d'estampes del Beat per a propagar la devocid. 
Aquests entusiasmes a favor de Llull provocaren lluites i avalots que foren moll 
intensos i dilicultaren 1'aprovacid del proces a Roma. En elles hi prengue part el 
poble amb freqiients aldarulls. unes vegades amenaeant els dominics. i altres. 
rompent els contraris les mostres del culte al Beat. Culpa n'hi hague per amb-
dues parts, puix uns no volien professar culte piiblie a Llull i altres -els lull is-
t e s - no volien de fet complir el manat per Roma: edicid crftiea de les obres 
lullianes i 1'estudi subsegiient de la seva ortoddxia. 
Uany 1748 per ventura es pot indicar com el que assenyala 1'inici d'aquesta 
questid quc ens ocupa, ja que el 9 d'octubre el bisbe Josep de Cepeda i Castro 
(1742-1750)" decideix que sigui veriticat el reconeixement de les despulles de 
Ramon Llull . per a remetre a Roma 1'oportu escrit a favor de la desitjada 
beatificacid. L'any seguent. el bisbe declara valid el eulte i no compres en el 
decret del papa Urba VIII. ' 2 Aixd dona lloc que els luHistes organit/assin festes 
esplendoroses d'alegria. sobretot als convents de franciscans, jesuTtes i mfnims. 
El bisbe Cepeda fou destinat a Soria el 7 de desembre de 1749 i 1" 1 de gener 
de l'any segiient se celebraven rogatives per a implorar les pluges. que eren molt 
necessaries, a la Immaculada Concepcid de Maria i a Ramon Llull. Vingue la 
pluja i a l 'acte d'agraiment celebrat a Sant Francesc de Palma hi acudiren les 
comunitats religioses masculines, e.xceptuant la dels dominics. els quals consi-
deraren aquell acte com a culte piiblic a Ramon Llull. Als mesos successius 
s'encrespa Fambient. i el capftol decidf publicar un edicte prohibint els insults a 
Ramon Llull que els dominics intentaren anuFlar. Les lluites entre tomistes i 
lullisles s'encoratjaren i el poble es posii a favor de Llull. Es destruiren imatges 
del Beat. s'editaren pasquins anomcnant-lo heretge. Aixo motiva festes i home-
natges com a desagravi i especialment destacaren les de Sant Francesc i Santa 
Clara. Una ordre del Consell dirigida als dominics. que havien sofert humilia-
cions pel poble, ordena que Ramon Llull rebes un culte honest i aixd dona lloc a 
eomencar de bell nou les discussions. Aixf mateix el Consell va determinar que 
es pogucs cridar lliurement Viva Raimundo (1751)." 
" Josep de Cepeda i Caslro nasque a Puebla de Montalbdn a 10S7 i mori a Madrid a 1750. Fou bisbc 
Uc Mallorca uns vuil anys. 
'•' El papa Urba \ i l l publica la butlla Coelestis Hierusalem (1634) quc contcnia uns decrcts inanant 
suspendre el culte als servents de Dcu si no hi havia constancia d'un cultc immemorial, cs a dir. dc n ics 
dc cent anys. 
" Hi havia cndcincs ambient conira el culte. El 7-1-1752 fou pres a la prcsd cpiscopal Joscl Moya pcr 
posscir mcs dc 30 cxcmplars d'unes gloscs conlra la Immaculada Conecpciu de Maria i Ramon Llull. 
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L'any 1752 sorgf el problema de les catedres a la Universitat. Foren provei-
des eventualment les de Prima. Vespres" i Filosolla, mentre que es verificaven 
les prescrites oposicions a altres (Retorica, Escriptura i Moral). L'any 1754 el 
Consell, comptant en la relacio enviada pel liscal del rei, autoritza la provisio de 
catedres de les quals havien estat privats els dominics per la seva posicio anti-
lul-lista. Per altra banda, es disposa que sols s'ensenyas Gramatica a la Univer-
sitat, al Convent de Sant Francesc i al Coblcgi de Monti-sion. 
Els anys seguents continuaren les discordies dins un clar ambient d'enfron-
tament i si en 1755 es queixava hi Causa Pia dels desperfectes produits a les 
imatges del Beat, tambe es ver que les rogatives al Beat se celebraven quan ho 
demanava una necessitat evident (1757). 
La qiiestio de les catedres no acaba fins a 1761. quan pcl decret del 7 d'abril 
s'ordena que es reintegrassin a Ies seves catedres els dominics que havien estat 
separats d'elles i aixf ho feren el dia 17 obrint-se endemes Fescola de Gramatica 
de Sant Domingo. Pero 1'Ajuntament de Palma. el Capftol. la Universitat li-
teraria i la Causa Pia Lubliana decidiren enviar un sfndie a Madrid -el trinitari 
P. Llorenc Reynes - per a fer les gestions oportunes per tal que el rei revocas cl 
decret. Per impcdiments del capita general D. Francesc de Bucarelli Ursiia. el 
trinitari no va poder sortir cap a Madrid. 
La concessio pel Papa del patronat de la Purfssima Concepcio de Maria per a 
tot Espanya encengue mes els anims, ja que els franciscans observants s'alegra-
ren molt i decidiren celebrar una doble commemoracio: Fesmentat patronatge i 
la figura de Ramon Llull que havia estat el gran defensor de la Immaculada 
Concepcio de Maria." Les autoritats, obeint cl manament reial, seguiren defen-
sant els drets dels dominics i fagreujament de les lluites fou un let. Aparegue-
ren cobles contra Llull: 
si ets catdlic guardet [sic] 
per acabar dient: 
aquesta casta de Sants 
la lglesia no los admet [sic|. 
El bisbe D. Llorenc Despuig condemna aquests excessos, pero diversos 
lul-listes foren molestats. El P. Antoni Pasqual, monjo del Cfster, fou expulsat de 
Madrid i de Palma ho foren els jesuTtes Miqucl Canyelles i Antoni Ramis per 
haver lloat als seus sermons la ligura de LIull. Altres vegades estatues del Beat 
1 1 EIs noms dc prima i vespres aplicats .1 catedrcs cs rcfcrcixen a lcs assignaturcs quc s*explicaven a 
la primera hora dcl mati i a la darrera, respcctivamcnt. 
1 5 Molls d'anys dcsprcs. cl 1X54. cl papa I3cat 1'ius IX pcr la hutlla Inefabilis Deus declara dogina clc 
fe el misleri clc la linmaculada Concepcio clc Maria. 
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varen esser destruides i fins i tot s'ordena al Bisbe que retiras els edictes publi-
eats contra els antilullistes. 
2.2. Els anys de les grans controversies (1772-1778) 
L'any 1772 assenyala els inicis dTins temps en els quals el culte a Ramon 
Llull sofrira uns forts embats per a desarrelar la devocid al Beat de la pietat dels 
leels. Aquesta realitat cs deguda al zel mal entes del bisbe Joan Dfaz de la 
(iuerra que regf la didcesi de Mallorca fins a 1777. 
2.2.1. El bisbe Joan Diaz de la Guerra (1772-1777) 
Dins aquest ambient encrespat i ple de tensid ocupa la seu mallorquina el 
bisbc Joan Dfaz de la Guerra, nascut a Jerez de la Frontera el 1727. Home 
dMl-lustre famflia. rebe una formacid tomista al convent de pares dominics 
d"aquella ciutat. Amb sdlida formacid filosofica i teoldgica. i encara en Dret 
Candnic, exercf la docencia a la Universitat de Granada: oposita a diverses 
canongies i forma part cFalgunes comissions. Fou auditor de la Sagrada Rota 
Romana i despres gaudf d'importants benelicis (mestrescola de Ciudad Rodrigo 
i Prior de la Col-legiata de Santa Anna de Barcelona). 
Designat bisbe de Mallorca el 1772. des de Roma es trasllada a Napols on 
embarca cap a la nostra illa. Era home d'estuclis i de gran cultura. com ho prova 
la seva formacid eclesiastica i els coneixements que tenia del grec. de 1'arab i de 
Fhebreu. Endemcs era bon complidor dels seus deures i de gran puresa en els 
costums cle la seva vida. Ambdues coses foren sempre un bon c.xemple per als 
se u s co 1 • I aborad o rs. 
El 25 de setembrc cFaquest mateix any (1772). feu la seva entrada solemne. i 
una vegada assabentat de la situacid de la didcesi. 1" decideix elaborar un progra-
ma cfactuacid coherent i dirigit a posar ordre ftns on fos possible. La seva pas-
toral tindra tres punts essencials: 
- Formacid adequada del clero mitjancant la preparacid intellectual i pro-
movent una ordinacid iddnia del seminari. 
'" Sembla que va lenir lot cTuna contactcs amh cls dominics: «Dijosc quc dcsdc su llegada hasla cstc 
dia (cl bishc arriba el 5 dc sctcmbrc i lcu 1'enlrada solemne el 25 d'oclubrc) hahia ido por las nochcs al 
Convento dc Santo Domingo, dondc con la concurrencia dc otros Tomisias. sc proyccto y sc resolvid la 
pcrsccucion de los Lulistas y dc la doctrina y culto del Bealo Ramon Llull. hasta exlirparlas completa-
incnte de csta isla». diu un cronisia (Vid. Alavaro Campaner y Fucrtes, Cronicon Mayoricense, 1'ahna. 
1881, p. 529). 
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- Minorar la greu situacio dcl poblc mes humil millorant la beneficencia i 
impulsant la dignitat de la dona. 
- Posar ordre a la inquieta societat religiosa imposant la llei rigorosament. 
L'ambit d 'aquest treball sols ens permet tractar Pultima questio i concre-
tament la problenfatica del culte luPlia. Dtaz de la Guerra no era propiamcnt un 
antiluPlista, malgrat la seva formacio tomista. la qual desitja imposar als estu-
diants del seminari simplement per raons pastorals, car la creia la mes conve-
nient per a la formacid dels futurs sacerdots. El que passa fou que, conseqiient 
amb el seu pensamcnt. dccidf limitar el ctilte a Ramon Llull als condiciona-
ments quc tcnia abans que cls luPlistes extremassin Pexaltacio del Beat; aquests 
ho feren de bona intencio amb els seus entusiasmes, explicables pels obstacles 
quc expcrimenta el culte durant segles, pero no justificaven certs fets als ulls 
dels antiluPlistes. El bisbe Dfa/. clecidf fer observar les disposicions de la Santa 
Seu clel document Avcndo noi del papa Bcnedict XV. Aplica. massa fredament, 
per raons jundiques, els decrcts respecte al culte, ja que els jurats de Mallorca 
interpretaven a favor de Paprovacio cle la causa els dos decrets del papa Climent 
XIII de 1763 i 1768, quan en realitat toleraven just el culte, prohibint afegir-hi 
res mes i adverticn que no suposaven res nou quant a la beatificacio normal. 
Uentus iasme poptdar encoratjat pels jurats cle Mallorca i els afanys dels 
lul-listes era molt viu i renoueres les scves manifestacions; aixf provocaren 
enfellonides lluites amb els dominics i altres partidaris de respectar les dispo-
sicions eclesiastiques. Les mesures del bisbe relatives al culte cle Ramon Llull 
no foren ben rebudes i en lloc cPaclarir la situacio incrementaren la tensio social 
i religiosa. 
2 .2 .2 . El bisbe Diaz de la Guerra i el culte lul-lia 
Les disposicions que el Bisbe va dictar respecte al culte a Ramon Llull en-
grescaren els anims i el poble i el clero formaren dos grups com abans hem dit: 
Uns, els teidaders. addictes al culte a Llull i altres, cls marrells, mes que cne-
mics. partidaris de limitar-lo flns quc la Santa Seu cs decidfs a reconeixer la 
santedat dcl servent cle Deu. Els frares franciscans, els monjos del Cfster i 
jesuttes, cn gran part, eren tettladers. Mes que ningti eren marrells els dominics. 
La veritat es que quasi tot el poble era teulader, a causa de Pincrement que 
s'havia donat al culte a Ramon Llull, i endemes per la defensa que aquest tiltim 
feu clc la Immaculada Concepcio de Maria, veritat que despres fou clcclarada 
dogma de fe i que el poble mallorqut defensa sempre amb gran coratge. Altra-
ment pcr csser Lhdl una figura mallorquina tan destacada dins les orbites de 
santedat i ciencia. Per altra banda, s'ha de tenir en compte quc la posicio mes 
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oficial dels dominics i del bisbe Diaz de la Guerra no era gaire ben vista pel 
poble. 
El bisbe de Mallorca ordena el gener de 1776 unes disposicions contra al-
guns aspectes del culte a Ramon Llull. Les principals eren les segiients: 
- Prohibicio d 'exhibir estampes del Beat si duien Pexpressio de Doctor 
il-luminat i martir. 
- Impossibil i tat que als batiaments es designas el neofit amb el nom de 
Ramon Llull. 
- Es prohibia que a les processons es dugues la imatge de Llull damunt unes 
andes. 
- A les festivitats de Ramon Llull no era permes exposar el Santfssim 
Sacrament. 
- No es permetia que el seu nom figuras devora els dels sants reconeguts als 
catalegs. 
Les mesures anunciades tenien un fonament legal i era el Decret de la Sa-
grada Congregacio de Ritus del 26 de setembre de 1759, que prohibeix el culte 
a les persones que no han estat formalment canonitzades, si be s'exceptuava, a 
la disposicio 12, aquells que tenien culte des de temps immemorial (mes de cent 
anys) com era el cas de Ramon Llull. ' 7 Tant el bisbe com els dominics es fona-
mentaven sobre aquest text per a justificar les seves postures. Els dominics 
invocaven Pexpressio nihil innovetur, es a dir, que no hi hagi cap mena de 
modificacio. Pensaven que el culte s'havia desorbitat i per tant quedaven justili-
cades les mesures restrictives. Els lu l l i s t e s pensaven que com el culte era 
immemorial no eren inclosos en la prohibicio segons deia la disposicio 12. 
2.2.3. Les primeres incidencies 
Dfaz de la Guerra havia estat designat bisbe de Mallorca el 18 de juny de 
1772 i com sabem arriba a Pilla el 5 de setembre. Com tambe ja hem dit, 
elabora un programa ben clar d'actuacio on es contenien les idecs principals que 
tenia respecte al culte a Ramon Llull. 
" Texluulmcnt diu: «Sacra cadem Congrcgatio praesentibus, dcclararc cl jusionc rcmovcrc non 
intendit Cultum Beatis, per communem Ecclesiae conscnsum vcl pcr immcmorabilcni temporis cuisum,, 
aul pcr Palrum virorumque sanclorum scripla. vel temporis centum annorum excedentes: scicnciam ac 
loleranciam Sedis Aposlolicae ac Ordinariorum acluens pracslitum. aul ccrlis modo el lorma ab co 
lempore sil exhibitum. Verum si a ccntuni annis exlra. cullus hujusmodi. aliqua ex parte constituerit 
auctus ct cxtcnsus, ob casu, Sacra eadem Congregatio, eunidem in prislinun slalum reduci jubel, proul 
quodvis cultum e.xtra casus prediclus, ad cxpresa lanlum verbaliter in Aposlolicis indullis. omnino 
revocari mandai sub pocnis cxcomunicalionis...» (Vid. Juan Bia. Enscnai y Pujol, Historia de la Baronia 
de los scTiorcs obispos de Barcelona cn Mallorca (Palma. 1920). T.II, p. 247. 
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Tot d'una es veren les conseqiiencies de les mesures referents al culte del 
Beat (1773), al temps que la Universitat passava a esser anomenda Reial i Lite-
raria en lloc de Lul-liana, i el Col-legi de la Sapiencia, un dels baluards del 
lulTisme, era adscrit al Seminari Conciliar,' s per concessio d'una Reial Cedula 
en aquest sentit. Aixo provoca un conflicte amb rAjuntament que opinava que 
aquesta cedula es fonamentava en una documentacid falsa. Aquesta questio 
torna a complicar les coses, quan Pany segiient el Bisbe pretengue suprimir els 
oratoris de Sant Cristofol de la Bosseria i el de la N a S a de la Pau. 
El 1774 ja fou manifesta 1'obstaculitzacio del culte per part del bisbe, ja que 
prest manifesta la intencio de comunicar a la Causa Pia els seus punts de vista 
en relacio al cultc del Beat i per aixo comissiona el Sagrista D. Joan Togores, 
membre de la Causa Pia Lull iana, que convocas els altres membres de Pentitat. 
Togores contesta al bisbe que s'havia d'entendre amb PAjuntament de Palma 
que representava la citada institucio, ja que la Causa Pia depenia d'ell. L'Ajun-
tament demana el llibre de la Causa Pia -probablement el llibre d ' ac tes - que 
guardava el seu secretari, el notari D. Joan Salva. Un germa d'aquest - c s de su-
posar que per encarrec seu, ja que el secretari era a Sineu-, Pentrega a Parxiver 
de 1'Ajuntament, pero es veu que Pesmentat germii el va poder agafar, entre-
gant-lo al bisbe (23 de juliol). El capita general, veient el caire que prenien les 
coses, decidi procedir a la custodia de les despulles del Beat a Sant Francesc. 
Poc despres, al desembre, cn prcparar-se la gallofa1'' de Pany segiient (1775), el 
vicari general ordena la supressio de les festes del 25 de gener i el 30 de juny 
dedicades al Beat. La Ciutat va recorrer i el regent de P Audiencia, per ordre del 
Consell Suprem de Madrid, decidi" que no hi hagues cap modificacio aquell any 
a Palmanac i que es procuras evitar qualsevol mena de controversia en relacio al 
culte del Beat. 
L'any 1775 es presenta conflictiu. ptiix cn aquest el bisbe prohibi la recollida 
d'almoines a favor del culte de Ramon Llull. :" Per altra banda, els devots del 
Beat, el dia 13 de gener posaren pasquins anunciant la novena del Beat 
anomenant-lo «Doctor Iluminado». El bisbe mana retirar el quadre del Beat quc, 
procedent del CoPlegi de la Sapiencia, hi havia en el Seminari Conciliar, i 
tambe va fer llevar de la sagristia de la Seu un altre quadre del Beat. El Capftol i 
PAjuntament acudiren a la Reial Audiencia reclamant la restitucid del quadre i 
manifestant que el bisbe s'havia d'atendre als decrets del papa Urba VIII res-
pecte al culte i que el quc havia decretat estava en oposicio al que havia disposat 
el seu antecessor, el bisbe Cepeda. 
" El bisbe Dfaz de la Guerra decidf 1'adscripcio dcl Col-legi de la Sapiencia al Seminari Conciliar 
pcr raons economiques i de fonnacio. 
" L'almanac o direclori de les festes liturgiques. 
•' Des de lemps cnrcre es rccollicn molles almoincs. Ja cl 1727 exislien pcrsoncs honorablcs 
encarregades d'aquesta missio que es dcicn els baciners del pla i els baciners de la munlanya. 
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La cosa s'engresca rapidament amb motiu de la lesta. ja <\uc sembla que el 
Bisbe simula una peticio tiscal perque se suprimis la festa que la Universitat Li-
teraria dedicava al Beat a Sant Francesc i una altra que se celebrava a la par-
roquia de Sant Miquel , i per tant mana que no es fessin. Recorregueren el 
Capftol i la Universitat a la Reial Audiencia, i aquesta ordena el mateix 24 que 
es podia celebrar la festa. Efectivament aquesta tingue lloc amb gran solemnitat 
i hi acudiren molts de feels. Es de notar que ja a la tarda del mateix 24, s'or-
naren les moltes capelles dedicades al Beat a diverses parts amb flors, llume-
neres i festers. Endemes el capita general havia rebut ordre del govern central 
perque manifestas al bisbe que en lo referent al culte del Beat s'atengues al que 
havien ordenat els papes i particularment Climent XIII. 
Les coses quedaren de moment tranquilles i el 15 d'abril arriba una R.O. co-
municada al bisbe, a la Reial Audiencia i al comandant general, desaprovant 
1'actuacio del bisbe Dfaz de la Guerra. Pero la pau durii poc, ja que el bisbe pro-
hibi la festa que el 30 de juliol se celebrava a Calvia en honor del Beat Ramon 
Llull. que de seguida tractarem amb mes detall per la importancia que te. 
La resta de Fany 1775 la polftica del bisbe gairebe no experimenta variacio 
de cap mena. El 3 d'octubre el visitador de Sant Antoni de Viana ordena que es 
retiras el quadre del Beat i ho feu mogut pel bisbe. pero la cosa no prengue 
arrel, perque en anar-se'n el visitador, el quadre fou de nou col locat al seu lloc 
primitiu; igualment el 13 de novembre es va haver de llevar el retaule del Beat 
Ramon de Pesglesia de Sant Nicolau, i un altre quadre lull ia de Sant Nicolauet 
VelF1 fou romput a la cara del Beat, concretament als ulls. Tot aixo motiva la 
queixa de FAjuntament al regent de la Reial Audiencia, suplicant que posas fi 
als a t ropel laments del bisbe i a la vegada declinava tota responsabil i tat si 
succeien disturbis i avalots. El preposit de 1'Oratori de San Felip Neri ordena 
tambe retirar un quadre del Beat. 
Molestes les institucions per aquesta manera de procedir del bisbe, dirigiren 
les queixes al rei, sobretot el Capftol i F Ajuntament, i encara aquest ho va fer al 
papa enviant-li un extens recurs el 6 de novembre. 
No hi ha dubte que les tensions ocasionades amb aquesta polftica, promo-
gueren que alguns anims mes exaltats duguessin les coses per la via judicial. 
Potser que un dels testimonis que proven objectivament la importancia d 'a-
questes controversies i lluites. la participacio que hi va tenirel poble i fapassio-
nament amb que foren defensades les respeetives posicions, aparegui en els 
nombrosos expedients quc es troben a 1'Arxiu de la Reial Audiencia a favor o en 
contra de Ramon Llull." 
•"' Sanl Nicolauel Vell cra una petita esglesia que estava practicamenl on avui cs iroba hi placa del 
Rosari a la ciutal dc 1'alina. Eou derruTda el 1836. 
Insertam les signalures corresponenls dels principals expedicnls dc la Reial Audicncia (ARM): 
Declaraciones de religiosos dominicos sobre Te Deum, anttfonas y araciones del Beato Ramon Litdl 
(Leg. XI.576); Inquisicion fiscal Reai sohir ciertos pasquines Itdianos y ullraje a los dominicos (Leg. 
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La veritat es que els entusiasmes dels jurats de Mallorca i de les institucions 
de 1'Esglesia mallorquina havien assolit que la devocio a Ramon Llull no sols 
fou viva a la capital, Palma, sino tambe a gran part de 1'illa on tenien lloc de for-
ma diversa cultes a Ramon Llull que per altra banda eren expressio feel de la 
devocio del poble. 
Calvia a la segona meitat del segle XVIII era relativament petit dins 1'entorn 
de llavors, encara que tan rioler com ara. El poble tenia una estructura urbana 
molt simple, gairebe incipient del que despres amb el temps arribara a esser. 
Estava dividit en dos nuclis basics bastant separats un de Paltre. Un havia sorgit 
vora 1'esglesia, integrat per diverses cases que no formaven un poble unit i cons-
tituit per carrers tal com avui ho veim. Nomes hi havia un carrer ben delimitat, 
que era el principal on es disposaven algunes d'aquestes construccions, 2 1 es a 
dir. el cami per on s'arribava a 1'altre nucli que era conegut per el Cap d'alld. 
Aquesta disposicio la coneixem per 1'obra escrita per D. Geroni Boix de Berard 
de Sola de la Cavalleria i de Magarola (1742-1795), home il-lustrat que forma 
part de la Reial Societat Econdmica Mallorcjuina d'Amics del Pais, on va dirigir 
XIII. 1035); Riha del hornero de la calle del Estudio General, Jose Valens, sobre tesligos de haberse 
arrancado una eslainpa del Beato R. Llull cn la casa de la Universidad Literaria (Leg. XVII.2029); 
Expcdienle sobre el papel o pasquin que en el dia 10 de marzo de 1750 se encontrd en la esquina de la 
casa del doctor Gaspar Durela cuando se va a la dcl Conde de Monlenegro (Leg. 96.Exp.14); Sobre 
pasquin antilulista en la esquina de la Casa del Arccdiano, en el que se injuriaba adcmds al canonigo D. 
Joan Ferrer del que se levanld xtcta como Nolario apostolico Guillermo Terrasa Escribano (Leg. 
XII.108); Originale informationis recepte super scandalis et lumultuosis procedimemis causatis per 
ecclesiasticam curiam ob censuras fulminalas in regios consiliarios Regiae Audienliae Majoricarum et 
propler interdicti, capturam Raymundi Lulli juris doclor (Leg. 29.2109.); Cinco expedientes sobre 
aparicidn cn la ciudad de pasquines lulianos que contenlan injurias al obispo de Mallorca.1775. (Leg. 
XVIII.2032); Alaro. Sobre haberse fijado «imagenes del Bealo Raymundo Lulio y bajo ta efigie y sobre 
los gozos papel manuscrito con la copia de ia R.O. del Consejo al Regente dc Mallorca 1774» sobre 
novedades cn la impresion de almanaques y calendarios respeclo a Santoral. (Leg. 93. 55); Certificado 
dc disturbios ocurridos en Andratx. con molivo dc haberse quilado ul Cura Pdrroco dc la parroquia de 
dicha villa un cuadro del B. Ramon Llttll que habia en la Iglesia Parroquiat. (Lcg. XVII .2029). 
Expedienle en que el Cabildo dc esta Sanla lglesia se queja de los procedimientos dcl llmo. Obispo por 
haver prohibido imponer ei nombre del Beato Raimundo Ltilio a los bautizados (AAO766/01 1); 
Expediente de recurso interpuesto por el Ayuniamienio de la villa de Andratx contra ci Ordianrio 
Eclesiastico de resultas dc un sumario inslruido por haverse nolado ia falta de lu antiquisima figura del 
B. Raimundo Lulio (AA/0769/013); Incidcnlcs cn la villa de Dcih (Titulo resumido). (AA0760/006); 
Certificacidn dcl Escribano del Crimen de la Audiencia del hecho de haberse disparado armas defuego 
con molivo de las ftestas que se celebraron en el convenlo de franciscanos de Sollcr cn honor dcl Bealo 
Raymudo Lulio cl aho 1777 (Lcg. XXVII.2034). 
a «La villa se dispone en dos poblaciones, quc la mas cercana (a) la iglesia, aunque no forma plano 
de calles y casas conlinuadas, licne algunas junto al camino a modo dc una no bicn formada callc». Vid. 
Geronimo De Berard, Viaje a las villas de Mallorca, 1789 (Palma, 1883), p. 10. 
2.2.4. Els conflictes a Calvia iAndratx 
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1'Escola de Dibuix. Despres d'haver recorregut Mallorca dues vegades, escrigue 
1'esmentada obra tan curiosa i util. 2 4 
A un temps no gaire anterior sabem que la poblacio de Calvia era d 'uns 
1.450 habitants 2 5 que formaven uns 150 fogatges (aixo, el 1778), segons les 
dades de Berard. Pel que fa al temps que ens interessa, hi havia una poblacio 
que practicava una vivencia religiosa notable. L'esglesia (1789) era de capacitat: 
uns 35 '53 metres de llargaria, dels quals 10'4 corresponien al presbiteri. Les 
capelles de Pesquerra tenien una fondaria de 4 '5 metres i les de la dreta eren 
menys profundes (1 '6 m). A Paltar major hi havia un Sant Crist. A la dreta en-
trant pel portal major s'hi trobava la capella de PAssumpta que endemes comp-
tava amb un quadre del Descendiment, obra de Bestard. 2 6 Seguia despres la 
trona i la capella del Sant Crist i a la fi, es a dir, devora el presbiteri, una altra 
capella dedicada a Ramon Llull . 2 7 D 'aquesta manera podem afirmar que la 
devocio a Ramon Llull era ben arrelada, ja que a Pesglesia i a lloc preferent hi 
havia una capella a ell dedicada. Possiblement el rector d'aquells anys, que era 
el binissalamer D. Joan Ferrer, luPlista convencut, fou el gran impulsor de la 
devocio al Beat. 2 S 
Dins el condicionament assenyalat s'explica com es produi el comencament 
del conflicte referent al culte lul-lia. Als mesos d'estiu de 1775 es preparava a 
Calvia la celebracio de la festa a Ramon Llull. Es veu que amb ella es comme-
morava la memoria del Beat, almenys des de 1756, es a dir, feia ja denou anys. 
La festa tenia lloc dins el mes d'agost i s'organitzava una processo portant la 
imatge del Beat. Assabentat el bisbe Dfaz de la Guerra de tal fet. prohibi el 30 
de juliol d'aquell any la celebracio i el vicari general aixi ho comunica al rector 
D. Joan Ferrer. 2 9 El rector assabenta tot d 'una els retiidors de la vila. 
: J Aquesla obra. cilada a la nola precedent, cs degue elaborar a l'entorn de 1784 o poc dcspres: aporla 
noticies de tota mena inoll interessanls. Fou edilada per 1'Ajuntament dc Palma el 1983. 
•" La visita pasloral del bisbe Pedro Ruhio Bencdicio i Hcrrero fou cfectuada cls anys 1778-1779. 
molt poc despres dcls fets quc rclatam i consigna una poblacid de 1.457 hahilanls. El cens ordenat pel 
minislre Comte de Floridablanca es de 1786-1787 i praclicamcnl dona la mateixa dada: 1.458. Vid. 
Miguel Ferrer Fldrez. «La poblacion de Mallorca a fines del siglo XVIII», BSAL 48 (1992). 116-128. 
:* Joan Beslard Tcrrassa (1587-1659). Pintor nascut sembla que a Sanla Maria del Cami. Es 1'aulor 
dels quadres Lapidacio de Ramon Llull a Bngici i dc Visita cle Rcunon Llnll cil papci Climem V en el 
Concili cie Vicnnc. 
: ' Lcs capellcs de 1'esquena eslaven dedicades una. sense acabar. a la Mare de Deu dcl Roser (mes 
fonda), 1'altra a Sanl Antoni Abad. altra al Roser. la quarta a Sanl Sebastia i la cinquena era ulilitzada 
com a porta d'acces al teinple. 
:" Recordeu quc a partir de 1750 es quan le lloc 1'extensid important del cultc a Ramon Llull pcr obra 
dels jurals de Mallorca i dcl Capftol de la Seu com a conscquencia dc la publicacio dc la Sentencia 
Definitiva(1749; RD 344). 
•"' Es possiblc que aquesla comunicacio cs fcs perque a Ia Curia arriba la nolfcia dc la preparacid de 
la fesla iniljancanl un capella que el 2 d'agost s'assahenla del que es preparava. 
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Com les sangs anaven molt remogudes, comptant amb el degut assessora-
ment. els regidors decidiren recdrrer a la Reial Audiencia; aquesta designa el 
regidor Fluxa per a informar sobre la qiiestio, el qual es trasllada a Calvia i, 
assabentat de la veritat mitjancant les informacions dels veins del poble i parti-
cularment dels que formaven part del grup organitzador, torna a Palma. El seu 
parer va esser favorable a Pacti tud dels regidors de Calvia, ja que la Reial 
Audiencia manifesta al bisbe que assenyalas un dia entre els sis segiients per a 
celebrar la festa. El bisbe no reconegue autoritat de cap mena a la Reial Audien-
cia en qtiestions eclesiastiques i el vicari general veta Pesmentada celebracio, 
pero el poble resta molt contrariat i sobretot enemistat amb el bisbe. 
Tot i amb aixo es per ventura a Andratx on ocorregueren els fets mes vio-
lents i on Pactitud del bisbe es mostra amb una intransigencia mala d'entendre, 
sobretot a les darreries quan es coneixia ja el seu trasllat a la diocesi de Sigiien-
za. Una relacio gairebe esqtiematica del succeit a partir de 1776 es la segtient: 
- El 10 d'octubre de 1776 Peconom de Pesglesia d'Andratx, D. Salvador 
VadelP" decidi retirar un quadre de Ramon Llull de Pesglesia. Quan ho saberen 
els regidors i el batle, inquiriren a Peconom respecte al quadre i aquest contesta 
que no tenia obligacio de donar compte del succeit a les autoritats civils. Persisti 
en el seu parer malgrat les noves indicacions fetes per PAjuntament i veins, els 
quals decidiren aillar Peconom a la rectoria. 
- Davant aquests fets, el bisbe demana ajut al comandant general i a la Reial 
Audiencia on el magistrat Roca, oidor regent interi, convoca la reunio de la 
institucio que no acorda res en net, puix n'hi havia que opinaven que PAjun-
tament havia actuat rectament en procurar la restitucio del quadre al seu lloc 
primitiu." 
- El bisbc Diaz dc la Gucrra, tenint en consideracio els escrits remesos per 
Peconom i el vicari d 'Andratx, decreta Pexcomunio major al batle i als que 
havicn practicat el registre a la casa rectoral, per veure si trobaven el famos 
quadre, advertint que aquesta pena afectava tambe els guardes que PAjuntament 
posa per a vigilar la rectoria i que cada dues hores es rellevaven. Fou portador 
de Pordre a Andratx el Dr. Rossello, que era oncle de Pecomom Vadell. No li 
fercn cas i va haver de tornar a Palma. 
- El dia 19 d'octubre i aprofitant un viatge que feia a Andratx, el frare mer-
cedari Sebastia Vicens per a acompanyar alguns captius cristians que havien 
Havia nascut a Santanyf. Antic alumne dcl Convent de Sanl Domingo, fou anomenal cconom 
d'Andratx precisament per esser antilullisia. 
" Quant a 1'econom. cl membre de la Reial Audiencia, magistrat Roca, parlant amb el comandanl 
gcneral insistf molt pensant que aquell cs moriria de fam per 1'aTllamcnl cn quc cs Irobava. El comandanl 
general li diguc: «quc restiluya el cuadro y yo lc ascguro quc lc daran dc comer, y dc no, on inviare (sic) 
un pavo asado». Alvaro Campaner y Fucrtes, Cronicdn Mayoriccnse (Palma de Mallorca, IXXI), p. 576. 
Ano 1776. 
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d'embai'car al port d 'Andratx, el bisbe envia una comunicacio al vicari d'aquest 
poble que feia referencia a les censures dictades. Els regidors ho varen saber i 
volgueren coneixer el seu contingut. El vicari no hi va consentir i fou tancat a ca 
seva. Mentre, el quadre no se sabia on cra, malgrat les actives gestions fetes per 
1'Ajuntament d'Andratx. 
- El bisbe no es desanima. Feu saber el mateix dia 19 al rector de Calvia, 
que era la parroquia mes propera a Andratx. que publicas 1'edicte cPexcomunio. 
Aquest ho va fer posant-lo al portal major de 1'esglesia. A la gent del poble no li 
caigue gens be aquest actc i al poc tcmps d'haver estat fi.xat desaparegue. El 
batle demana al rector 1'ordre del bisbe, pero no la hi dona. 
Els fets encara s'encresparen mes els dies segiients: el 20 del mateix mes, el 
bisbe cita el batle i els regidors d'Andratx perque es presentassin al Palau Epis-
copal; el 2 1 , els veins de Calvia, disgustats i molests, acudiren al comandant ge-
neral, protestant per la imposicio decretada al seu rector cPhaver de publicar Pe-
dicte d'excomunic') contra PAjuntament d'Andratx i haver estat la seva esglesia 
de Calvia el lloc on es fixassin aquells edictes, el que era nou i no estava prescrit 
a cap disposicio canonica; el 22 Peconom cPAndratx D. Salvador Vadell aban-
dona el poble anant cap a Palma. Abans es despedf del batle i regidors amb 
mostres d'angoixa, posant-se a plorar, el que commogue les autoritats civils que 
no pogueren retenir les llagrimes en comprovar on havien arribat les coses. 
Aquest mateix dia PAjuntament cPAndralx es dirigi al bisbe en relacio a les 
censures decretades contra ells, fent constar que mes aviat devien haver-se 
formulades contra els quc havien robat el quadre. Recorregueren a ell perque 
tornas posar el quadre on estava abans, manifestant-li que estaven disposats a 
apePlar al rei i fms i tot al papa. 
El dia 23 el prevere D. Rafel Flexes ana a Palma per a cleclarar davant el 
bisbe, el qual Penvia al vicari general. Aquest escolta la seva declaracio i el sus-
pengue «a divinis» per 15 dies. Llavors Flexes torna a Andratx. Com mancava a 
aquest poble Peconom, es designa per a ocupar la rectoria el Dr. Antoni Ale-
many i Terrades que era Piinic prevere del poble que defensava el bisbe. 
No acabaren aquf les tribulacions. Els dies segiients, el vicari cPAndratx fou 
suspes tambe «a divinis», ja que es veu que la seva actuacio no fou del gust del 
bisbe. Quant a les delaracions que havia de fer davant d'ell, es veu que es degue 
aconsellar per Fr. Antoni Pasqual Flexes. monjo del Cfster i gran luPlista. Ho va 
fer a la casa del canonge Orlandis per a procedir rectament. pero de poc li servf, 
perque fou enviat a fer exercicis espirituals al Convent dels Missioners de Sant 
Vicens de Paiil. 
El 24 del matcix mes cPoctubre el bisbc ratifica Pe.xcomunio al batle i a dos 
regidors d'Andratx fcnt publicar cls dccrcts a la Seu, a les parroquies de Palma i 
a la de Calvia. No resulta gens posititi, tota vegada que el batle de Calvia feu 
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cremar a la placa del poble els edictes. Tampoc a la Seu anaren les coses gaire 
be, ja que faltant el ritual (que havia desaparegut previament), no fou possible la 
pubiicacio. El bisbe es mantingue a la mateixa disposicio, malgrat els intents de 
persuadir-lo que feu 1'inquisidor Salazar fent-li veure els perills que amenaca-
ven, com era 1'actitud del poble, de les corporacions i del mateix Capftol de la 
Seu. 
2.2.5. Altres alteracions 
Quasi al mateix temps i encara un poc abans als esdeveniments ocorreguts a 
Andratx i Calvia l 'any 1776, la situacio no era gaire pacifica a 1'entorn de la res-
ta de 1'illa de Mallorca pel que fa al culte del nostre Beat, puix sorgiren conflic-
tes a Deia, Algaida, Pina, Felanitx i Randa a part de Palma. A la segona meitat 
de 1'any la lluita reemprengue fonja arreu, puix el vicari general prohibf de bell 
nou la imposicio del nom de Ramon Llull als neofits segons comunicac io 
dirigida als domers de la Catedral i als rectors de les parroquies sota pena de 
200 lliures de multa o penyora (6 de setembre). El bisbe segui imperterrit en la 
seva polftica antilublista, que potser es radicalitza, tal volta per alguna notfcia 
que no li podia agradar gaire . , : Vet aqui les diposicions que dicta el bisbe: 
- Carta al batle i regidors de Felanitx ordenant llevar la imatge del Beat 
Ramon a FOratori del Puig de Sant Salvador (20 de setembre). 
- Carta o ordre del bisbe a tots els clergues de la diocesi, ordenant retirar les 
imatges del Beat i de mode especial a Algaida, Felanitx, Pina i Randa amb 
apercebiment d'interdicte (25 de setembre). 
- Excomunio als qui batejassin un neofit amb el nom de Ramon Llull (1 de 
desembre). 
- Ordre dirigida als impressors perque entregassin llibres, estampes, motlles 
de les figures del Beat Ramon Llull i de Sor Anna del Santfssim Sagrament." 
A la capital mana el bisbe que es retiras la imatge de Ramon Llull de fesgle-
sia de Sant Antoni de Viana, el quadre que hi havia a f esglesia de Sant Nicolau 
i suprimf de la gallofa de la diocesi les festes del Beat. Es va fer efectiva la 
prohibicio de posar el nom de Ramon Llull als neofits, cfeditar estampes seves i 
de retirar imatges. Aquests fets caigueren molt malament al poble mallorquf i 
, ; El 17 de setembre corrcgue el rumor quc cl rei havia dcsignal Dfaz dc la Gucrra pel bisbat dc 
SigUenza. 
" Sor Anna del Santissim Sagrament nasque a Valldemossa cl 1649 i morf a Palma el 1700. En el 
segle -Margalida Bcncta Mas Pujol- 1'ou rcligiosa dominica a! convent de Santa Catalina de Scna dc 
Palma on professa el 1678. Seguidora de las doctrines de Ramon Llull escrigue Comentari al Llibre del 
Amic c dcl Amal i endemes VExposicio de los Cantichs del Ileal Ramon LhiU (1687-1691). 
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1'Ajuntament de Palma, el Capitol i altres corporacions decidiren apeldar al rei 
d'Espanya. UAjuntament ho va fer endemes a Roma. 
Les conseqiiencies d'aquesta politica tan dura produiren uns efectes realment 
nefasts a dins la societat mallorquina. que s'altera profundament. Els avalots 
sorgiren contfnuament. Tal volta el mes greu que es dona fou al Convent de les 
monges de la Consolac io" quan els veinats s 'assabentaren que el confes del 
convent acompanyat d'un altre home intenta llevar un quadre del Beat. El 7 de 
novembre s'amotinaren mes de 3.000 persones. El veguer («corregidor») avisa 
els sagristans de les parroquies i dels convents de monges que imposaria una 
multa quantiosa si desapareixien els quadres de Ramon Llull del seus llocs ha-
bituals. Fets del mateix caire ocorregueren a la parroquia de Santa Creu un dia 
despres, on la Justicia secular ordena apagar les fogueres enceses al barri de la 
Ribera, ja que els veins temien que fos llevat el quadre de Ramon Llull de Pes-
glesia. A Inca, en haver llevat el quadre del Beat del seu lloc pels frares menors 
o franciscans, els veVnats decidiren no donar-los almoines, ni aliments ni tan 
sols aigua, per mostrar-los el seu disgust. Es veu que alguns convents (caput-
xins, teatins o «cayetanos», cistercencs) i encara la Universitat es mantenien 
molt rebecs davant les normes episcopals antilulTistes. 
Tot i amb aixo tambe s'ha de dir que el bisbe prohibf altres cultes no gaire 
justificats, com els de Cabrit i Bassa, i aixt ho notifica a Ia catedral on hi havia 
un quadre d'ells a la capella de Sant Sebastia i a f Ajuntament, puix hi estaven 
per rao de culte o veneracio, realitats que no apareixien suficientment delimita-
des. Dins aquest pla d'actuacio, el Dr. Evinent, rector de Llucmajor, com a co-
missionat del bisbe, va retirar un quadre de Cabrit i Bassa que era al castell 
d'Alaro. 
El malestar era intens i greu la intranquilTitat publica i la Reial Audiencia 
cregue convenient dirigir-se al bisbe fent-li veure els mals que ocasionava el seu 
procedir pertot arreu. Tampoc no va servir de res. 
Aleshores, davant aquesta trista realitat, PAjuntament de Palma junt amb 
bona part de la noblesa decidi recorrer al rei el 27 de novembre. Aquest ordena 
al regent de la Reial Audiencia que es presentas al bisbe manifestant-li que el rei 
disposava que fos aixecada Pexcomunio a les persones que havien sofert Pana-
tema. Endemes havia d'autoritzar que les esglesies tancades per aquesta rao fos-
sin obertes altra vegada al culte i que ell es presentas a la cort de Madrid. El bis-
be. encara que de mala gana, aixeca Pinterdicte a les esglesies i oratoris afectats, 
cs a dir. a les de Randa, Pina, Sant Salvador de Felanitx i la capella del Beat a la 
parroquia d 'aquesta vila. Tambe suprimi Pexcomunio als afectats de la vila 
d'Andratx, pero es mantingue feel al seu antilul-lisme. 
1 4 Es trobava a 1'actual placa dc Quadrado a la ciulat dc Palma i cra dc monges agustines. Va 
desapareixer a causa de la Llei de Dcsamortit/.acio Eclesiastica de 1833. 
84 MIQUEL EE.RRER I ILOREZ 
2.2.6. El final de les lluites 
Despres d'aquests greus esdeveniments. l'any 1777 va dur la pau i les coses 
s'aclariren suticientment. Per a arreglar de manera defmitiva tots els problemes i 
consol idar la situacio aconseguida, ja que f enverinament era prou fort, el 
Capitol de la Seu, f Ajuntament de Palma i els de molts de pobles de Mallorca, 
els superiors i superiores dels convents i fins i tot 51 cavallers de la noblesa, 
acudiren per darrera vegada al rei. Ho feren mitjan^ant un escrit on s'exposaven 
els avalots succeits, les censures dictades i els interdictes i altres esdeveniments 
contra fordre public, provocats per la politica antiluHista del bisbe de Mallorca 
que no tingue en compte degudament la devocio que el poble professava a Ra-
mon Llull des de temps immemorial. El manifest fou enviat per un correu espe-
cial que paga la noblesa; tenia ordre d'esperar la contesta al port d'Alacant. El 
27 de gener arriba el vaixell a Palma amb la desitjada confirmacio del que ja 
abans havia dit el propi rei. 
El 8 de febrer de 1777 la Reial Audiencia comunica al bisbe el contingut de 
1'escrit remes pel rei. No deia, certament, res nou, perd era una confirmacio del 
que ja havia dit abans el govern central. Essencialment el rei manava tres coses: 
que el bisbe de Mallorca ordenas als rectors i vicaris que les imatges o quadres 
de Ramon Llull ocupassin els llocs de sempre; que les excomunions fossin su-
primides amb la mateixa solemnitat que havien estat imposades; i, per liltim, 
que el bisbe abandonas Mallorca i es presentas al rei. 
Les lluites acabaren amb la sortida del bisbe Diaz de la Guerra, que havia es-
tat traslladat al bisbat de Sigiienza. Aquest nomenament no li va caure be, mal-
grat una carta que li envia el president del Consell de Castella amb el vist i plau 
del rei. El caracter fort del bisbe, ja prou conegut per les seves actuaeions, es 
manifesta de bell nou a fescrit que envia el bisbe al propi rei on amb paraules 
ben fermes defensa la seva positura: «Yre a Sigiienza por no desobedecer y 
servir a V a Magestad. Pero antes pido justicia, justicia, justicia y no puedo salir 
de Mallorca sin que se me la haya hecho». 3 3 Pero segons sembla, la noblesa 
compta amb bons intercessors a Madrid, concretament el confessor del rei, Fr. 
Joaquim, arquebisbe de Tebes i el marques de Grimaldi, els quals recolzaren 
1'actitud de la Reial Audiencia i de la noblesa, gracies a la intervencio del comte 
de Montenegro. 
El bisbe embarca el 15 de marc de 1777, encara que pel mal temps no sorti 
lins al dia 19. f e x p e d i c i o formada per les fragates Nuestra Sehora del Carmen 
i la Santa Lucia el dugue a la Peninsula despres d'acomiadar-se fredament de 
•" Vid.: J. Enscnyal Pujol, Hi.sioria ilc la liaronia de lo.s .senorc.s obi.spo.s de Barcelona en Mallorca 
(Palma. 1920). T. II. p. 267. 
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les autoritats. Uacompanyaven algunes persones, entre elles Pexrector d 'An-
dratx D. Salvador Vadell. 
El nou bisbe, D. Pedro Benedicto Rubio i Herrero, arriba el 12 de juliol de 
l'any segtient i es pacificaren els anims i les consciencies. Pero la causa de Ra-
mon Llull i del lul-lisme sortiren fortament mal parades, a causa de Pobcecacid 
dels iuPlistes, embaucats per uns condicionaments maximalistes, que s'enfron-
taren amb els rigorismes i prejudicis dels dominics i del bisbe Diaz de la Guerra 
i altres marrells.36 
Quant al famos quadre cPAndratx, la desaparicio del qual tant contribuf als 
avalots esdevinguts, es veu que el retira de Pesglesia d 'Andratx D. Salvador 
Vadell amb Pajut de Pescola. Fou destrossat i alguns fragments es trobaren dins 
els fems de Pestable de la rectoria d'Andratx. D'aquest quadre es deia que havia 
estat «mes de quatre cents anys» a 1'esglesia." Una font historica posa en boca 
del batle aquestes paraules: «i jo vos promet, o sant beneit! que a ifaquest lloc i 
davant la vostra beneida imatge, vos honrara altra vegada aquest poble, sense 
que puguin impedir-ho qualsevol mena d'enemics».- , s 
III - REPERCUSSIO D'AQUESTES LLUITES I CONTROVERSIES 
Tots els fets descrits i les violencies en contra del culte de Ramon Llull tan 
arrelat a Mallorca tingueren conseqiiencies ben desafortunades per a la causa 
del Beat, pel prestigi de PEsglesia mallorquina i per Pestabilitat social de la po-
blacio, ja que alteraren profundament la vida i repercutiren en contra de la 
noblesa, perque aquesta feu una qiiestio de principi sortir en la defensa de la 
causa del Beat. Anem per parts i examinem cadascuna d'aquestes realitats: 
En primer lloc la causa de Ramon Lull sorti mal parada a causa, per una 
banda, dels entusiasmes excessius dels lul-listes que a vegades sortiren de mare. 
Provocaren excessos que donaren peu que Pautoritat es mantingues ferma en les 
seves disposicions, aplicades per altra part, amb un integrisme impropi i ben 
allunyat del savi govern jurtdic que normalment regeix Pactuacid de PEsglesia. 
Aquesta, es a dir, la Santa Seu, sempre es va situar a un punt mitja admirable: 
liclelitat al ctilte immemorial, no permetent noves manifestacions de culte (nihil 
"' Els coslos o dcspcscs efecluats per les apellacions i reclamacions abans csmentadcs forcn dc 400 
lliures, que paga la noblesa i lcs comunitats religioscs. exceptuanl els dominics. merccdaris i irinitaris 
(junyde 1778). 
" Aixi cl quadrc seria dc finals dcl scglc XIV (almcnys. 1376). Correspondria a una cpoca dcl culle 
primiliu de Ramon Llull. quan scmbla quc s'iniciava. Se'ns fa dilicil crcurc que fos lan anlic. 
•'" Vid. J. Ensenyal Pujol, Hisloria de la haronia de los senores obispos dc Barcelona en Mallorca 
(Palma. 1920). T. II, p. 251. 
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innovetur) i preparacio dTina edicio seriosa i fiable de les obres de Ramon Llull 
per a aclarir i esboirar qualsevol llampec d'heterodoxia que sTntentas esgrimir. 
La vida interna de 1'Esglesia de Mallorca es veie alterada intensament i a 
l 'anquilosi estructural que experimentava hi entra endemes un element de dis-
torsio que fou 1'enemistat entre diversos ordes religiosos (dominics, franciscans, 
mfnims, jesuites i altres), que de fet repercuti en ells juntament amb la crisi 
institucional que passaven. 3" Tot aixo impedi prestar la deguda atencio al fet 
inqiiestionable contemporani de 1'evolucio del pensament europeu que tantes 
conseqliencies greus havia de tenir en el segle XIX. En esdevenir aquesta rea-
litat, els pensadors religiosos restaven ancorats encara en qiiestions escolasti-
ques o de 1'Esglesia local com la que ens ocupa, sense atendre la decisiva evolu-
cio que presentava el mon del pensament; aixi, la seva resposta i actitud no fou 
la que necessitava f Esglesia. 
No obstant aixo, pensam que la repercussio social fou mes notable del que 
fins ara s'ha considerat. La politica borbonica del segle XVIII tingue un aire re-
formador de les estructures socioeconomiques de gran magnitud; i en succeir 
determinats esdeveniments que el desenrotllament de la vida origina, es veu 
f esmentada influencia. Una cosa que semblava indiferent, es a dir, f intent de la 
restauracio de la Cofradia de Sant Jordi per la iniciativa d'alguns membres de la 
noblesa mallorquina, f aprofita el govern central per a crear la Reial Societat 
Economica Mallorquina d 'Amics del Pais, puix pensava que els nous temps 
exigien institucions noves. Uargument esgrimit fou que la pretesa restauracio de 
fantiga Confraria de Sant Jordi podia significar que sorgis un ens social perillos 
i amb segura base economica com era la noblesa; ja que aquesta havia participat 
de forma decisiva en el desenrotllament de les lluites entre lullistes i antilublis-
tes.4" 
Acabam el present estudi amb la publicacio d'un document interessant on es 
veu la intencio del rei d 'Espanya per a solucionar una qiiestio tan enutjosa i aixf 
a fescrit apareixen dues afirmacions que a altres fonts quasi no es mencionen. 
Pcr una banda, el disgust del rei pel contingut o mes aviat la forma expressada 
en la representacio abans remesa per la noblesa, la qual censura en termes molt 
severs el llenguatge utilitzat («las muchas expresiones injuriosas, y notorias 
calumnias que han vertido todas las representaciones contra el citado Rdo. 
Obispo y otras personas authorizadas, con pretexto del culto de Lulio») i per 
altra el recel que mostra vers la noblesa per Pactuacio descortesa amb les seves 
gestions en tanta discordia, pugna i obstinacio. 
" Vid.: Miguel Ferrcr Fiurcz, «Las ordcnes religiosas en Mallorca a linales del siglo XVIII y 
principios del XIX», HSAL 56 (2001, cn premsa). 
'" Vid.: Migucl Fcrrcr Florez, «La Cofradfa dc San Jorgc y los oiigenes de la RSEMAP». Mciniirics 
de l'Acadimia Matlorquina d'Estudis genealdgics, heriddics i histbrics (2000). 137-170, Doc. 2. 
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IV COPIA DE LA ORDEN QUE SE EMBIA A EL BAYLIO DE NEGROPONTE, V DEMAS QUE 
SE TITULARON CON EL CUERPO DE LA NOBLEZA, Y AL THENOR DE ESTA SE LE LE 
HSCRIVIERON HASTA DOZE CARTAS DIRIGIDAS A LA ClUDAD Y OTROS CUERPOS 
QUE REPRESENTARON, Y FUERON PARTE EN LAS ACUSACIONES CONTRA HL ILHMO. 
GUERRA, QUE SE IIALLARAN REGISTRADAS EN LOS LlBROS DE ACUERDO, Y DEXA 
ESTA MEMORIA EN EL ARCIIIVO DE LA REGENCIA DN. JOSEPH DE CREGENZAN. 
Por V.S. y por Dn. Juan de Torrella. Dn. Antonio Dameto y Sureda de Sn. 
Marti, el Marques de Villafranca de San Martf, Dn. Jorge Abri Dezcallar, el 
Marques de Belpuig, y Fr. Dn. Francisco Chacon Manrrique de Lara, y el 
Marques de Vivot, se hizo y firmo una representacion titulandose el Cuerpo de 
la Nobleza de el Reyno de Mallorca, y la dirigieron a S.M. por la [...)" de estado 
quejandose de las novedades y procedimientos de hecho practicados por el Rdo. 
Obispo que fue de esta Isla Dn. Juan Diaz de la Guerra, turvativos de el culto de 
Raymundo Lulio contra las providencias Reales y Decretos Pontificios para que 
no se hiciese novedad en el, hasta el extremo de heverse impuesto entredichos y 
cesacion a divinis en algunas Poblaciones, y declaraciones de censuras contra 
diferentes Personajes, cuyos sucesos havian puesto en alguna turvacion los 
animos de estos naturales, y pidieron V.S. se tomasen las providencias conve-
nientes a contener dichos procedimientos. 
Tambien se dirigieron a S.M. iguales quejas y suplicas entre otras repre-
sentaciones que se hicieron a su Real Persona al mismo tiempo a nombre de esa 
Ciudad sus Stndicos forenses, y Diputados y Personero. del Cabildo Eclesias-
tico de esa Santa Iglesia, del clero secular, y de los Superiores y Comunidades 
de Regulares, de N a S a de la Real Orden Cisterciense; de San Franciso de Asts; 
de San Cayetano; de Capuchinos; de Agustinos; de Carmelitas Calzados; // de 
Minimos; y de Canonigos regulares de San Antonio Abad. 
En vista de estas quejas quiso la inalterable justificacion de S.M. ohir a di-
cho Prelado, y ver en los autos, los motivos, que havia tenido para sus procedi-
mientos, y a este fin mando comunicarle la Orden conveniente (como se hizo en 
10 de Diziembre de dicho afio de 1776) encargandole eficazmente que luego 
levantase los entredichos que hubiese puesto, absolviese los excomulgados en la 
forma ordinaria observada en los recursos de fuerza, y que con fee (sic) de ha-
verlo hecho asi remitiese los autos sin dilacion a esa Real Audiencia, y despues 
de levantado el entredicho y absueltos los excomulgados, sin retardacion se 
presentase en esta Corte donde queria S.M. ohirle o mandarle ohir para tomar 
las providencias que mas conveniesen al servicio de Dios, beneficio y tranqui-
lidad de esos vasallos. 
4 1 No s'enlen 1'abreviatura. 
s s MIQUEL FERRER I FLOREZ 
Recivida esta Real Orden por el Rdo. Obispo cumplio puntualmente quanto 
se le previno en ella y por la Real Audiencia se embiaron asi los autos que 
presento en la misma el Rdo. Obispo como los formados por ella los quales se 
sirvio S.M. pasar al Consejo donde pendia el expediente. Sobre varias quejas y 
delaciones dadas por esa Ciudad y Sfndicos forenses, y por el Cavildo Eclesias-
tico contra dicho Rdo. Obispo con motivo de las novedades que dijeron havia 
hecho en el culto de Lulio, y de que no dava limosnas y costrahia los // Aceytes 
de la Primicia a Reynos extrafios con perjuicio de sus Diocesanos. 
En efecto hallandose ya en Madrid el citado Rdo. Obispo presento una repre-
sentacion por la qual y los informes que anteriormente tenia hechos al Consejo, 
manifesto lo infundado, injusto, e incierto de Ias quejas dadas contra sus 
procedimientos en todos los particulares; Ios motivos que habia tenido para 
ellos; el origen y fomento de sus persecuciones, y los agravios y desprecios he-
chos a su Persona y Dignidad. 
Al mismo tiempo se presento igualmente otra representacion a nombre de 
esa Ciudad y Cavildo Eclesiastico exponiendo difusamente los motivos de sus 
quejas contra los procedimientos y operaciones de dicho Prelado, acompanando 
para su comprovacion diferentes documentos. 
Visto en el Consejo este delicado y grave negocio teniendo presente lo ex-
puesto por los Sres. Fiscales, y haviendo examinado y meditado con la detenida 
refleccion que pedia la importancia de restablecer solidamente la paz, y buen 
orden civil en este Reyno tan repetidas veces turbado por las disputas suscitadas 
sobre el culto de Lulio acordo poner en la real inteligencia de S. M. quanto le 
parecio conveniente sobre cada uno de los puntos que se controbertian como lo 
hizo en consulta de 23 de Febrero de este aho, y por su Real resolucion con-
formandose con el dic // tamen de el Consejo(,) se ha servido resolver y mandar 
entre otras cosas que a V.S. y a los referidos Dn. Juan de Torrella, Dn. Antonio 
Dameto Sureda de Sant Marti. el Marques de Villafranca de Sant Marti, Dn. 
Jorge Abri Dezcallar, Marques de Belpuig, Fr. Dn. Fernando Chacon y Manrri-
que de Lara y Cotoner, y Marques de Vivot que con V.S. firmaron dicha repre-
sentacion a nombre del cuerpo de la Nobleza y a todos los demas que dieron sus 
quejas contra los procedimientos de el Rdo. Obispo, que fue de esa Isla Dn Juan 
Dfaz de la Guerra se les manifieste el sumo desagrado que han causado a S.M. y 
al Consejo la muchas expresiones injuriosas, y notorias calumnias que han 
bert ido en tods las representac iones contra el ci tado Rdo. Obispo y otras 
personas authorizadas, con pretexto del culto de Lulio, que en su consequencia 
se prevenga a V.S. y a sus siete compafieros en la firma de dicha representacion 
con el nombre de la Nobleza, que en lo subcesivo se abstengan de formar 
semejantes y legal Cuerpo, y dc usar con motivo alguno en sus representaciones 
de tan propio e indecente estilo, sobreseiendo en todo lo respectivo a este asunto 
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RESUM 
After a brief history of the cult of Ramon Llull in Majorca. this article 
concen t ra tes on the s t ruggles which developed in the e ighteenth century 
(specifically during the thirty years between 1748 and 1778) between Lullists 
and their Dominican adversaries, led, after 1772, by the bishop Juan Dfaz de la 
Guerra.. The conflict is studied not only in its effects in Palma, but also in the 
townships of Calvia and Andratx. 
4 : FONT: Cartas dirigidas por cl Real Consejo de Madrid u I). Jorge de Cregenzan y Monies, 
concernienles a la pronta ejecucion de las RR.OO. despachadas con molivo clc la representacion 
dirigida por la Nobleza del R" <le Mallorca sobre los procedimentos del Obispo de Mallorca relativos al 
culto a Ramdn Llull. Audiencia. Leg. XXVII. N" 2035. ARM. 
pues S.M. ha remitido emteramente al juicio propio de la Santa Sede. de donde 
se espera la regla que devera observarse, y que entre tanto nadie liaga novedad. 
ateniendose a lo que se prevendni oportunamnte a la Real Audiencia // de ese 
Reyno, y al Rdo. Obispo actual; bien entendido que si se observase la menor in-
fraccion en esta parte se usara de todos los medios competentes y de his mas 
serias providencias para su eficaz correccion (sic). 
Publicada en el Consejo esta Real resolucidn, acordd su cumplimiento man-
dandome que a este lin la comunique a V.S. como lo hago de su orden con la 
prevencion de que la haga saber tambien a los referidos sus otros siete compa-
heros y socios en la firma de dicha representacion para que por todos se observe 
y guarde lo que S.M. manda en inteligencia de que se remite copia de esta al 
Acuerdo de esa Real Audiencia para que la haga registrar, cuyde exactamente 
de su observancia, y avise de las infracciones que pidieran superior remedio. 
Del Recivo de esta y de su cumplimiento me dara V.S. aviso para ponerlo en 
la superior noticia del Consejo. 
Dios guarde a V.S. muchos afios. Madrid 21 de Noviembre de 1778 = Dn. 
Pedro Escolano de Arrieta = Sr. Baylio de Negroponte. J : 
Miquel Ferrer i Florcz 
Maioricensis Schola Lullisiica 
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S. TRIAS MERCANT 
LES CARTES L U L L I A N E S ENTRE 
MATEU O B R A D O R I LLUIS S. VIVES 
Introduccio 
No fa gaire temps que el Consel l Insular de Mal lorca va adquir i r una 
colTeccid manuscrita de cartes entre Mateu Obrador i 1'arxiduc Llufs Salvador i 
altres personatges del seu seguici, el tttol de les quals es aquest: Epistolas 
cambiadas entre el Archidttque de Austria Luis Salvador y Don Mateo Obradot; 
Mr. Haas; Luts, Luisa y Gino Vives; Bartolome Calafat, patron del yate «Nixe» 
y otras personas del sequito archiducal, desde 1892 a 1901. 
La colTeccid, que abasta deu anys, com s'indica al tftol, conte setanta-sis 
cartes, distribuides aixi: 7 pertanyen a 1892, 1 a 1893, 16 a 1896, 14 a 1897, 2 a 
1898, 3 a 1899, 29 a 1900 i 4 a 1901. Del total, 33 sdn de Mateu Obrador. 18 
estan escrites per 1'arxiduc Lluis Salvador, 8 sdn redactades per Bartomeu 
Calafat, 2 pertanyen a Mr. Lluis Haas, 6 estan signades pels mariners del Nixe, 
Antoni i Viceni;, i 9 foren enviades pels fills d'Antoni Vives, principalment per 
Lluis S. Vives. De les 33 cartes de Mateu Obrador, 19 van dirigides a 1'Arxiduc, 
2 a Antoni Maura, 1 al Sr. Cerron de Alisal, 4 a Antoni Vives i 7 als fills 
d'aquest. Les cartes de Mateu Obrador sdn els esborranys i, per tant, inclouen 
moltes correccions i afegits. 
El contingut de les cartes es divers, tema que no constitueix 1'objectiu de la 
present edicid , ja que es concre ta en els escri ts que he anomenat «cartes 
lulTianes». Tot i aixo, cal subratllar que la colTeccid de cartes no aporta gaire 
novetats respecte del que ja sabfem, tant sobre la personalitat de farxiduc Llufs 
Salvador i les relacions amb Mateu Obrador, com sobre la labor lulTista d'a-
quest en 1'edicio de les obres catalanes de Ramon Llull i en la ressenya i catalo-
gacid dels codexs lulTians de distintes biblioteques europees. 
Les cartes lulTianes sdn deu, escrites entre el febrer de 1900 i el gener de 
1901. D'aquestes 7, escrites per Obrador, van dirigides respectivament, 1 a An-
toni Vives i 6 als seus fills, sobretot a Lluis Salvador, que va escriure les 3 
restanls. 
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Potser, el que cal ressaltar de les cartes lul-lianes no es tant la informacid que 
aporten sobre la tasca d'investigacid d'Obrador a les biblioteques europees en 
relacid a les edicions i manuscrits lublians, com el caire didactic que comporta 
aqueixa informacid per estar dirigida a uns adolescents, totalment ignorants de 
les obres de Llull, i dels quals n'era preceptor 1'inteblectual mallorqui des de 
1897. En el fons, les cartes sdn quatre llicons de luHisme, que comencen amb 
una pregunta de 1'alumne al seu professor. Me da la curiosidad cle saber -escriu 
Lluis S. Vives a la carta del 2 de febrer de 1900-, hoyendo ciecir en la carta 
haber ojeado libros de nuestro celebre compatriota Ramon Litll, en qite lengua 
sccin escritos y como han llegado por las aguas de Venecia. Y confio en bondacl 
que se servira de contarme en grandes rasgos sobre esto. 
El 10 de marc Obrador impartia la primera llicd lubliana, iniciant-la amb 
aquestes paraules: Para dar cumplida respuesta a tu apreciada carta [...] 
aguardaba uno de esos dias ciaros y apacibles que tanto influyen en el estado 
sereno y placentero del espiritu. 
Les cartes del 10 de marc i de P 1 d'abril de 1900 expliquen les investiga-
cions lul-lianes d 'Obrador a la Biblioteca de Sant Marc de Venecia. La primera 
tracta de les edicions catalanes i llatines i una italiana de les obres de Llull 
conservades en 1'esmentada biblioteca. Tambe relaciona una llista d 'obres 
apdcrifes, encara que no les qualifica aixi, i cita les principals ciutats europees 
en les quals s 'han editat obres de Llull, aixf com tambe fedicid iniciada per 
Jeroni Rosselld i la realitzada per Maria Aguild. Afirma tambe haver copiat el 
primer capftol i la part final del Phantasticus, que serviran (si llega el dia de 
reanudar nuestras lecciones) asi para formar idea de los planes e ideales que 
perseguia nuestro ardiente apdstol, como del latin medieval. 
La segona carta es refereix als manuscrits i es dete en la descripcid del cddex 
que inclou VArs demonstrativa i fepistola o «dedicatdria autdgrafa» al dux de 
Venecia. Obrador editara aqueixa Epistola en el BSAL 8: 303 (1899-1900). Parla 
tambe dTilgunes versions italianes del Felix, del Blanquerna i dTilguns opuscles 
de medicina, aixi com de la traduccid llatina del Liber proverbiorum, del 
Tractatus de astronomia i del De ctscensu et descensu intellectus. 
La segona llic^d, que es molt breu, coincideix amb la carta del 7 de maig de 
1900 i Obrador la inicia amb aqueixes paraules: Probablemente sabrds tambien 
.que durante los clfas que me detuve en Barcelona -PArxiduc fhavia autoritzat a 
deixar Venecia i regressar a Mal lorca- continue mis pesquisas lulianas en el 
Archivo cle la Corona de Aragdn, y alli tuve lafortuna de hallar otro autdgrafo 
de Ramon Lull, inedito tambien, no menos interescmte que el hcdlado antes en 
Venezia. Es tracta de la carta enviada al rei d 'Aragd per a presentar els Proverbis 
i aconseguir fajuda reial. De YEpistola Raymundi ad Regem Aragoniae en fara 
una primera edicid en 1900 (BSAL 8: 321-324) i una segona en 1905 (BSAL 11: 
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98-99). Dels Proverbis en traura una edicio parcial l 'any 1905 a AIEC 2: 606-
607. 
La tercera llico inclou les cartes del 28 de maig de 1900 i del 14 de gener de 
1901 dirigides a Lluis S. Vives i la carta del 16 de juliol enviada al seu pare 
Antoni Vives. Les tres cartes fan referencia al Llibre cle contemplacid, segons el 
manuscrit del segle XIV conservat al Col-legi de la Sapiencia i al Libre de Santa 
Maria i De Benedicta tu, segons els manuscrits de la Biblioteca de Montesion. 
Obrador preparava Pedicio del Llibre cle contemplacio a Valldemossa, ja que el 
bisbe li va permetre treure el manuscrit de la Sapiencia. Cita per dues vegades la 
valoracio de Menendez Pelayo i de Torras i Bages sobre el llibre lul-lia i la 
necessitat de la seva edicio, una edicio que comporta la tarea cle copiarlo con lct 
mds escrupulosa fidelidad: mayormente si esa tarea no se limita a la mcra 
copia, sino tambien a su anotacidn y comento, a sus referencias con otros libros 
del mismo autor, a un Glosario etimoldgico de sus voces dificiles. Y conclou: 
Lejos de acobardartne de haber emprendido tan vasta y larga labor, dare por 
bien empleado el tiempo cjue pueda invertir en ella: convencido [...] de lo muy 
interesante y meritorio que habia de ser el trabajo de publicar este libro. 
Teniendo espacio y medios bastantes, no habia de quedar por mds tiempo en la 
oscuridacl este capovaloro luliano. 
Podem considerar la darrera llico com a relacio bibliografica de base per tal 
que els alumnes puguin seguir les indicacions explicades a les cartes. Obrador 
introdueix el tema insistint en la distinta preocupacio cientifica entre Espanya i 
la resta de paisos i afirma: scguro estoy de cjtte en Alemania, cloncle hay quien 
conoce bien al B. Ramon, en Francia (mds aiin que en esta pobre Espaha) y 
donde quiera que se estudia de veras, s'en xuparian es dits de esta precio-
sidad intelectual mistica y filoldgica cjuc, con otras, nos c/ejd nuestro vcne-
rable sabio y creyente del siglo XIII (Cartes del 28 de maig de 1900 i del 14 dc 
gener de 1901). I compara la poca consideracio que segurament tendra la seva 
labor editora amb la realitzada a festranger, indicant: ...Doncle qttiera qttc sc 
estudia cle veras. No puedes figurarte los elogios cjue ha merecido ahora un 
norteamericano, un joven cloctor de Boston, cjue acaba de encontrar y copiar 
cn lct Biblioteca real dc Miinchen, el texto original y primitivo del 
Blanquerna, cjue sc daba ya por perdido. Dit aixo. Obrador recomana i cnvia 
a Vives i als seus fills el seu estudi sobre Ramon Llull en Venecia. Rescha de 
los cddices e impresos lulianos existentes en la Biblioteca Veneciana de San 
Marcos (BSAL 8: 301-324, 1900) i el llibre de Marius Andre Le Bienhereux 
Raymond Lulle (Parfs, 1900). Al mateix temps els informa que esta preparant 
una «Bibliograffa crftica» de les obres lul-lianes, treball que requiere tiempo v 
paciencia y no pocas lecturas y pesquisas, si ha de aventajar algo a las 
liechas antes de ahora. 
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Aprofita Focas id per donar compte tambe del seu aplec de "proverbis 
populars mallorquins" que ja superen els mil, dels quals vol fer una triadella a 
fin de que la coleccidn tenga el sello y cardcter de bien mallorquin por los 
cuatro costados, i de les obres de Vuillier, amb el qual s'ha trobat a Miramar. 
Scbastia Trias Mcrcant 
Maioriccnsis Schola Lullistica 
1. Yach "Nixe" - Venezia 12 de febrero de 1900 
A mis queridisimos discipulos 
Lufs Salvador, Luisa y Lufs Antonio Vives 
Para que no in terpre te is mi largo s i lencio como senal de olvido o de 
enfriamiento de amistad os mando hoy estas lfneas y con ellas una copia em 
platinotipia de un retrato que me hicieron el otro dia, por cierto muy frto y muy 
lluvioso; tanto que ni siquiera me tome la molestia de quitarme el chubasquero 
y gorra que llevaba, y ast ha resultado un verdadero retrato de invierno. No 
extraneis que haya salido algo adusto y, como dicen en castellano, con cara de 
pocos amigos; pues como aqut no los tengo desde que os marchasteis vosotros, 
voy poco a poco perdiendo la costumbre de poner cara alegre y risueha. 
A ello contribuye tambien bastante, ademas de la mondtona soledad, este 
mal t i empo/ to / d'un can que tenemos, tan humedo, nebuloso y siempre gris, 
que apenas nos regala de tarde en tarde un dia de sol y cielo azul por semana, y 
a veces no tanto. 
Siendo asf imposible o molesto el paseo si no es algun rato bajo los pdrticos 
de las provenratrds, he acudido al recurso de pasar muchas horas en la riquisima 
Biblioteca Marciana, donde ademas de algun libro de S.A. que aun no habia 
visto, he tenido el placer de hallar varias obras de nuestro inmortal Raymundo 
Lull , de las que tenfa escasa not icia y aprovecho esta buena ocas ion de 
conocerlas ahora mas extensamente. 
Me alegrare mucho de saber que vosotros con toda la familia lo pasais bien 
entre esas palmeras y templado clima de Bordighera, y que durante nuestra 
separacidn, asimismo hallais modo de emplear utilmentc el tiempo para vuestro 
adelanto. 
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Un respetuoso saludo a S.A., a papa y demas; y deseoso de noticias vuestras, 
ya sabeis cuanto os estima y aiiora vuestro siempre afmo. 
Recuerdos de Mr. H. y de la gente de abordo. 
M. O. 
2. Hotel Royal, Bordighera, Italia, 19, II, 1900 
Sr. Don. Mateo Obrador 
Muy Sr. mfo y apreciadfsimo profesor: 
Con indicible contento recibf el otro dia su querida carta en fecha del dia 12 
corriente y no se puede figurar la alegrta que probamos al ver del papel satinado 
la silueta de su a nosotros tan querida fisonomfa y reciba las mas apreciadas 
gracias por tanta bondad. Dice bien en su carta, que a salido una verdadera 
fotografia de invierno, mas a pesar de todo el chubasquero y de la gorra a salido 
verdaderamente muy bien. 
Por aqui no hace nada de frio (ben diferente por cierto de Venecia) el tiempo 
es casi siempre hermoso, mas los paseos son escasos. Cada domingo hay una 
banda, que toca abastante bien y aprovechamos aquellos que S.A. es ausente, 
por hir a tomarne una porcidn; ademas tenemos cada ocho o quince dfas. en la 
Fonda justo en la ora de la cena, un concierto compuesto de una orquesta (que 
no suele ser nunca la misma) y numerosas vez acompahada con canto. S.A. 
parccc haberse compues to algo porque se contenta con desir solamente al 
empezar: Tambe avui aquexa nosa, sempra aquexa recada; mas despues ve la 
pasensia y haciste hasta la ultima tayada de persciuto sin replicar silaba. Ulti-
mamente, esto es hace tres dias, vino una compania en la cual una niha de 12 
anos se lucid mucho tocando el violfn con una perfeccidn estraordinaria y una 
gracia que le hizo adquirir los elogios de mas de 80 personas que habitan en el 
Hotel. Musicos ambulantes hay muchos que vienen a tocar casi todos los dfas. 
Los otros dias de la semana los pasamos estudiando: dibujo, repaso de Geo-
grafia, Gramatica o Aritmetica por la mahana y las tardes repasamos los progra-
mas y nos enfrascamos en el aleman. Gino todos los dias con papa y le hacemos 
hacer algunas paginas de escritura o alguna de las cuatro operaciones funda-
mentales. 
t,Que hace Mr. Haas se divierte a Venecia? ^Tiene echos muchos estudios? 
Como se esta a bordo. Ruego a V. de saludar a todos, especialmente Mr. Sr 
Jusari y al Nostramo. 
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Me da la curiosidad de saber, hoyendo decir en la carta haber ojeado libros 
de nuestro celebre compatriota Ramon Lull, en que lengua sean escritos y como 
han llegado por las aguas de Venecia. Y conffo en bondad que se servira de 
contestarme en grandes rasgos sobre esto y haci le obligare a escribirme pronto, 
es nuestro mayor deseo, ya que no tengo alguien de poderle hablar. 
Sin mas de particular, le doy gracias por la amabilidad que tuvo tomandose 
la molestia de expedir la Cartollina y el sepillo que recibi con diez oras de 
diferencia. 
Pues reciba los saludos de todos, de papa especialmente y un sinsero saludo 
de todo corazdn de sus discipulos que lo quieren y mucho lo desean. 
Luis, Luisa y Gino 
3. Yacht "Nixe" - Venezia 10 de Marzo de 1900 
A mi estimado discfpulo y amigo 
Luis S. Vives 
Bordighera 
Para dar cumplida respuesta a tu apreciada carta que recibi a fines del mes 
pasado, aguardaba uno de esos dfas claros y apacibles que tanto influyen en el 
estado sereno y placentero del espfritu. Estos dfas tan deseados van llegando por 
fin, despues de los borrascosos y frios con que empezd este mes de Marzo, es-
pecialmente el 1°, que nos trajo por la noche un recio temporal de lluvia y boira 
y que (segun leiste acaso en los periodicos) causd aquf en Venezia numerosas 
desgracias: trabucolos embestidos, pescadores ahogados o ntiufragos, el yacht 
ingles "Tuscarora" que amarrado el dia anterior cerca del nuestro, garred {llau-
rci) durante la noche, sufriendo averfas al rozar con la punta de la amarra y a la 
mafiana siguiente fue a fondear mas abajo, entre el Hotel Damela y San Giorgio, 
etc. etc. Nosotros afortunadamente no tuvimos la menor novedad, gracias a Dios 
y a la precaucidn que tomd el nostramo de reforzar las amarras; si bien pasamos 
algunas horas de intranquilidad, con la furia de aquel viento. 
Mas ahora este crudo invierno va dando ya las ultimas boqueadas; el rigu-
roso frfo y los chubascos y nublados van menguando, y tira-tira... tornan mes 
petitcmes... y dentro de poco podremos saludar la llegada de la alegre y hermosa 
primavera, con su celaje azul, con sus flores y aromas y sus dias esplendorosos 
que reaniman y vigorizan alma y cuerpo, infundiendoles nueva vida. 
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Vosotros por fortuna lo habeis pasado menos mal, en esa templada estacion 
de Bordighera; y mucho me ha complacido el leer en la carta que, entre paseo y 
paseo, habeis cuidado asimismo con vuestro papa de aprovechar cada dia util-
mente algunas horas de manana y tarde, dibujando, leyendo y preparando lec-
ciones; con lo cual habreis logrado la ventaja, cuando menos, de que no tome 
tanta herrumbre (rovey) lo que hasta ahora teneis estudiado y aprendido. Las 
amenas lecturas de que me habias habran servido tambien para ampliar vuestra 
cultura; pues, no todo se aprende en los tratados didacticos o libros de texto. 
Por lo que escribi referente a la Bibliotcca Marciana donde he pasado tantas 
horas y a las obras lulianas que he encontrado en ella, tienes en curiosidad de 
que te diga a grandes rasgos "que obras son estas, en que lengua estan escritas y 
como hayan ilegado a estas aguas de Venezia". Nuestro inmortal compatriota 
que como sabes compuso sus numerosas obras a fmes dcl siglo XIII y principios 
del XIV, las escribio originariamente (si no todas, la mayor parte) en su lengua 
materna o catalana, implantada en Mallorca con la conquista; y al pasar a la es-
tampa -desde la 2 a mitad del siglos XV en adelante- los manuscritos primitivos, 
fueron muchos de ellos. no siempre, finalmente traducidos al latfn para su 
mayor difusion entre los filosofos y literatos de aquel tiempo. Asf es como las 
obras impresas de R. Lull estan casi todas en latin, si exceptuamos el "Blan-
querna" es tampado en Valencia (siglo 16) y el "Felix de les maravelles del 
mon", el "Libre del Orde de Cavayleria, compost a Miramar de Mallorca" y 
otras que no han sido impresas en su idioma original hasta nuestros dias. Las 
que figuran en el Catalogo de la Marciana ascienden a mas de 30, y estan todas 
en latin, excepto una traducida al italiano "de Pietro Lauro" - Venezia 1557. 
Figuran entre ellas, una impresion del "Ars Generalis per magistrum Philippum" 
interesantc incunablc de 1480; otra "De laudibus Virginis Mariae. De natali 
pueri Parvuli, Clericus et Phantasticus" hecha en Parfs por Jehan Petit en 1499; 
varias cdiciones menos antiguas del "Testamentum, Codicillum seu Vademecum 
et Cantilena, Articuli Fidei, Ars Operativa, De auditu Kabbalistico, De Conser-
vatione Vitae, Opuscula de Alchimia, Mercuriorum liber. Testamuentum novis-
simum, Experimenta, Potestas Divitiarum, Clavicula, Tractatus de Lapide et 
Oleo Phi losophorum" y otras que no te aiiado por no alargar demasiado la 
letanfa. De todas voy tomando notas y extractos; y he copiado el cap I y un 
pasaje final del Phantasticus que os serviran (si llega el dfa de reanudar nuestras 
lecciones) asf para formar idea de los planes e ideales que persegufa nuestro ar-
diente apostol, como del latin medieval, cuando la lengua de Ciceron y Horacio 
habfa pasado ya al estado de lengua muerta, es decir, no hablada, sino tan solo 
escrita. Y no has de extranar que dichos libros se hallen "en aguas de Venezia" 
teniendo en cuenta quc ya desde la epoca de Gutenberg se hicieron de ellos 
frecuentes ediciones no solo en esta ciudad, patria del famoso impresor Aldo 
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Manucio, sino tambien en Parts, Lyon, Franfort, Colonia, Nuremberg, Basilea, 
Ginebra y otras de las mas importantes de Europa. A estas serfa grato y laudable 
poder afiadir la empezada hace pocos anos en Mallorca, por el celoso lulista 
Don Jerdnimo Rosselld, y dedicada a Su Alteza tu padrino; como lo fue igual-
mente la bellfsima, imitacidn del antiguo gdtico del Libro dc Cavalleria, en 
memoria del VI centenario de Miramar, hecha por Dn. Mariano Aguild en 
Barcelona, y que tu has podido ver varias veces, por el excelente ejemplar que 
posee tu papa, actualmente en poder mfo. 
Let a Mr. Haas el parrafo de tu carta en que le preguntas si se divierte en 
Venezia y si tiene hechos muchos estudios; y me dijo: "Vous pouvez repondre a 
Gigi que a mon grand regret je n'ai pu travailler grande chose, vu le mauvais 
temps qui n 'a cesse d'etre desagreable. Ce triste hiver que j ' a i passe a Venise 
m'a beaucoup contraie pour mon avenir artistique; mais en pensant que dans 
trois mois tout au plus je serai de retourner irrevocablement dans Paris, cela me 
console ayant Fespoir de rattraper le temps perdu. 
Quand aux distractions, a part quelques promenades sur la Place Saint-Marc 
et aux Jardins publics, Venise en dehors de son cote artistique, est une ville bien 
triste. J 'espere, du reste, que j ' aura i le plesiair (sic) de revoir nos chers eleves, 
avant mon depart, et je vous prie de les saluer". 
Con un respetuoso saludo a Su Alteza y tantos recuerdos a tus queridos 
hermanos, a tu papa y demas, queda siempre deseoso de noticias vuestras y de 
volver pronto a veros tu mas afmo. amigo que t'anyora. 
M. O. 
4. Hotel Royal, Bordighera 
26 Marzo 1900 
Sr. Don Mateo Obrador 
Queridisimo profesor y amigo: InFinitas gracias gentilfsimo Sr. Obrador por 
su apreciada carta en fecha del 10 del corriente mes y me interesd mucho la 
relacidn que V. me hizo sobre las celebres obras de nuestro R. Lull (que se la 
agradezco de todo corazdn) y estoy persuadido que este triste invierno que a 
pasado a Venezia le habra dado vasto campo con los hallazgos hechos en las 
obras de que V. como Ief en su anterior no tenia completa noticia para escribir 
algunas paginas muy interesantes en su diario. 
Aunque estamos ya de algunos dfas en la gentil primavera apenas de nom-
bre, que de hecho el t iempo es verdaderamente horible, de vcras mas lluvia 
LES CARTES LUL-LIANES ENTRE MATEU OBRADOR I LLUIS S. VIVES 99 
torrencial, nieve sobre las montanas, viento de E.N.E. como no habiamos tenido 
en todo el invierno. 
El dia 10 tuvimos una batalia de flores que salid verdaderamente elegante. 
El t iempo favorecid tambien la fiesta porque la mahana hasta la tarde fue 
esplendido y en las horas de la batalia (desde las 3 a las 6) un nublado gris nos 
repard de los rayos de un ardiente sol no todavia proporcionado a Ia estacidn 
pero al caer la noche el cielo se puso verdaderamente espantoso y lluvia y mas 
lluvia que no sesd por pocos intervalos en varios dias. Ayer nos regald un poco 
de sol de manera que asistimos a misa sin mojarnos y por la tarde a la musica. 
Me hara el favor de dar memorias a todos i a Mr. Haas especialmente y dirle 
que siento su resolucidn, mas la comprendo y desearia mucho verle. 
Reciba los saludos de todos, papa, hermanos y Eugenia en particular y un 
abrazo de su disctpulo que le quiere mucho y B. s. m. 
Lufs S. Vives 
5. Yacht "Nixe" - Venezia 1° de Abril de 1900 
Srito. Luis S. Vives 
Bordighera. 
Mi muy quer ido discipulo y amigo: Cuando ya recelaba llegar a fin de 
Marzo sin haber visto letra tuya ni de tus hermanos, llegdme afectuosa carta, 
fha. 26 ppdo., que recibf y lef con el placer que me causa siempre el recibo de 
las tuyas. No me extrana lo que me dices referente al tiempo que habeis lenido; 
pues por aca se ha dejado sentir tambien, y ya perdf la cuenta de dias lluviosos y 
frios con que ha querido despedirse el variable Marzo. Esperemos que el Abril 
sea mejor y nos compense los rigores pasados. 
Puesto que, segiin dices, te ha gustado e interesado la relacidn que te hice en 
mi carta anterior de las obras lulianas halladas en esta Biblioteca de San Mar-
cos, te anadire hoy una segunda parte que acaso te parezca tanto o mas intere-
sante que la primera. Despues de haber visto cuanto habfa que ver en la seccidn 
de impresos, pase a la de cddices manuscritos (por donde era mas natural haber 
empezado); y si grande habfa sido mi satisfaccidn al encontrar en aquella mas 
de 30 obras del fnclito escritor mallorquin, mucho mayor fue la que tuve al ver 
que en el catalogo tiguraban nada menos que 17 cddices de los siglos XIII al 
XVI, conteniendo un niimero mayor de tratados de R. Lull, ineditos algunos de 
ellos hasta el dia. Empece desde luego con febril impaciencia la agradable tarea 
de hojear dichos cddices y tomar notas de ellos, dando la preferencia a uno que 
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me parecio mas importante que los demas, pues figuraba en el catalogo con la 
nota "... ab auctore dono datus Reipublicae Venetae", un hermosfsimo codice de 
fines del siglo XIII, compuesto de 197 folios de pergamino (25xl8cm.) , escrito 
en excelente letra gotica a dos co lumnas , con bellas iniciales y capi ta les 
delicadamente trazadas en oro. con aquellas tintas roja, azul y violeta, cuya 
frescura y permanencia de color ha resistido el transcurso de los anos y de los 
siglos; en muy buen estado de conservacion, y conteniendo los tratados Ars 
deinonstrativa, Liber de quatuordeciin Articulis Fidei, Liber propositiomim se-
cundum Artem Demonstrativam compilatus, Liber super psalmum Qiticnnique 
vttlt y fmalmente el Liber Amici ct Amati. Pero lo que mas acrece su interes es 
que en el ler folio aparece nada menos que una dedicatoria autogrqfa del 
inmortal autor, es decir, una pagina escrita de puho y letra del propio Ramon 
Lull, enviando y regalando aquel lujoso libro a la Repiiblica de Venezia. 
Cerciorado de la autenticidad de aquel escrito -Nunca lo han puesto en duda en 
la Marciana; y el difunto bibliotecario, Gino Valentinelli, peritfsimo paleografo 
que describio centenares de codices en una de sus obras ( Bibliotheca Manus-
cripta S. Marci Venetiarum- 1868-73- 6 volum.) escribe sobre este: "Codicem 
Reipublicae Venetae Lullius dono missit, inscriptione inanu sua apposita, quam 
pagina prima profert ."- , pedf y obtuve el permiso de hacer del mismo una 
reproduccion fotogratica; y de ella podras ver una prueba, incluida en la carta 
que escribo a tu papa con esta misma fecha. Dicha dedicatoria, Iiteralmente 
transcrita, interpretando las abreviaturas, dice (salvo error) lo siguiente: "Vobis 
illustri domino Petri Gradenico.. . (copia)... placuerit". Por si acaso te ofrece 
alguna dificultad el texto latino, aquf te aiiado, sin primores ni retoques de 
estilo, su traduccion literal castellana: 
"A Vos ilustre Senor Pedro Gradenigo, fnclito dux veneciano, y a vuestro 
honorable Consejo y comunidad de Venecia, yo el Maestro Raymundo Lull, 
catalan, envio y doy este libro, para alabanza de Dios, honra vuestra y de vues-
tra comunidad veneciana, exaltacion de la fe catolica y confusion de todos los 
infieles; porque este libro principalmente para esto fue formado y sirve, y de la 
santa fe catolica certidumbre da. Pero suplico que el noble varon Sefior Pedro 
Zeno pueda tener el uso del mismo, todo el tiempo que le plazca". 
No es de extranar que [falten detalles], teniendo en cuenta la fecha en que lo 
escribio; la circunstancia de ser hijo de padres catalanes, y la de que la naciona-
lidad propiamente mallorquina se hallaba entonces todavia en sus albores, ni 
tampoco que el autografo carezca de firma y rubrica, si se repara que en aquella 
epoca solo se autorizaban en tal forma, o con el sig+num, los documentos mas o 
menos solemnes -casi siempre redactados por escriba o notario- , en que se 
contrafan obligaciones de caracter economico o pecuniario; y fuera de tales 
casos ya se tenfa buen cuidado, a falta de lirma y riibrica, de poner con letra 
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bien clara - c o m o aqui es de notar- el nombre y apellido y la patria o pais nativo 
del autor del escrito. 
Una mano ligera o poco respetuosa no repard en manchar la integridad de 
ese importante folio, para advertir posteriormente (16) al pie del escrito de Lull 
que "Pedro Gradenigo murid en el ano 1311", dato que, por sabido. no valia la 
pena de afiadir. pues fac i lmente se hal la en cua lqu ie r crdnica o his tor ia 
veneciana. Y por mas que tampoco el autdgrafo contiene indicacidn de fecha. 
no es diffcil determinarla; pues si se tiene en cuenta que P. Gradenigo fue dux o 
doge desde 1289 hasta 1311, que el tratado de "Articulis Fidei" contenido en el 
cddice lo escribid Lul! en Roma en el aho 1296. y el "Ars demonstrativa" en 
Paris en el 1309 segiin algunos comentaristas; puede tijarse entre estas fechas la 
del regalo y dedicatoria a la Rep Veneciana. En cuanto al noble Pedro Zeno. pa-
ra quien suplicaba Lull el uso del cddice, dicen las crdnicas qtie fue caudillo na-
val muy esforzado y valeroso y es probable que fuese algiin antepasado de aquel 
otro Zeno que en epoca posterior se hizo construir el palazzo donde nacisteis tus 
hermanos y tti, y donde reside tu abuela materna desde hace muchos anos. 
Luego de haber visto y anotado tan importante cddice, he ido hojeando uno 
por uno y anotando los demas, que no te describo, por no hacer esta carta inter-
minable. En ellos he encontrado, entre otros varios escritos ineditos -al menos 
que yo sepa - una antigua versidn italiana del Felix (Incominzia il libro di me-
raueglie... In tristitia e languore staua uno homo in straniera terra..., etc); otras, 
italianas tambien, del Blanquerna (incompleto) y de varios opusculos de Medi-
cina, Alquimia, y finalmente traducciones Iatinas del Liber Proverbioruni, Trac-
tatus de Astronomia, De Ascensu et Descensu, etc, etc. Las notas y extractos que 
de ellos voy tomando , y aun me falta ver algunos andnimos que huelen a 
lulianos, ocuparan no sdlo algunas hojas de mi "diario" - c o m o tii bien supones-
sino algo mas de un centenar de paginas en cuadernos mas espaciosos, que 
tendre mucho gusto de enseiiaros, a tf y a tus hermanos. si llega el dfa de vernos 
nuevamente reunidos. 
El Bibliotecario Jefe de la Marciana (Dott. Cav. Salomone Marpurgo) que 
estuvo desde un principio muy amable y complaciente conmigo. me ha prodi-
gado aun mas sus atenciones desde que al preguntarme mi domicilio y residen-
cia, le conteste que, estando desde hace afios al servicio de S. A. el Archiduque 
Lufs Salvador, residfa actualmente en su yacht "Nixe". Dijome entonces que la 
Marciana le estaba muy agradecida a tu padrino, por los valiosos libros suyos 
con que se ha dignado enriquecerla; y como, atinque es ya antiguo en el ramo dc 
Bibliotecas, esta al frente de esta hace poco tiempo. me preguntd si S. A. la 
habfa visitado alguna vez, significandome el deseo. y que lo tendrfa a mucho 
honor, de recibir su visita. Respondile que no podia a punto fijo asegurarselo; si 
bien creia muy probable que S. A. hubiese ya visto o visitado antes dc ahora, 
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dada la frecuencia con que ha estado en Venezia y su incansable afan por visitar 
y ver cuanto merece ser visitado y visto; pero con todo ie prometf que apro-
vecharia la primera ocasidn de transmitir a S. A. tal deseo; cosa que hago ahora, 
rogandote que me ayudes a cumplir el encargo y le ofrezcas, al mismo tiempo. 
mi mas respetuoso saludo. 
Con esto hago punto por hoy, pues harto kilometrica va resultando ya esta 
carta. Afectos a tus queridos hermanos, y diles que no tengan pereza de anadir 
algunas lineas a las cartas que tii me escribes; tantos saludos a tu papa y demas; 
y deseo siempre de veros o de frecuentes noticias mientras dure la ausencia, tc 
abraza carinosamente tu mas afmo. amigo 
M. O. 
6. Cartuja de Valldemosa 7 de Mayo de 1900 
Srito. Luis Salvador Vives 
Bordighera 
Mi inolvidable y estimado Luis: Por la carta que con fha. 23 del pasado 
Abril escribf a tu papa, os supongo enterados a tus hermanos y a tf de mi llegada 
a esta isla y de la gran alegrfa que tuve de volver a ver a mis amados hijos y 
esposa, despues de dos anos de continua ausencia. 
Muchas son las personas de por aca que me han preguntado por vosotros y 
se han alegrado de saber que, despues de nuestra salida de Mallorca en Mayo 
del 98 y durante nuestro largo viaje, habeis seguido siempre buenos y estais tan 
crecidos y robustos; y afiaden que se alegrarfan de volveros a ver por estas 
trierras. 
Probablemente sabras tambien que durante los dfas que me detuve en Barce-
lona continue mis pesquisas lulianas en el Archivo dc Ia Corona de Aragdn, y 
allf tuve la fortuna de hallar otro autdgrafo de Ramdn Lull, inedito tambien, no 
menos intereante que el hallado antes en Venezia, del cual ya te di noticia. 
Consiste ese de Barcelona en una carta dirigida por nuestro inmortal escritor 
desde Montpcller -probablemente en 1307- al rey de Aragdn Jaime II el Justo. 
enviandole por conducto de un tal Pedro de Oliveres el nuevo libro dc Pro-
verbios que acababa de compdner y cuya lectura recomendaba como muy litil a 
los infantes, para que aprendieran a reinar; y afiadiendo que como le habfan 
sobrevenido muchos infortunios y trabajos, y siendo pobre. y proponiendose 
pasar a Avinon para tratar con el Papa el asunto de que ya el rey tenfa noticia. le 
suplicaba encarecidamente para mayor gloria de Dios que no le abandonase y 
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quc conforme a sus promesas y a su largueza y benignidad. quisiera ayudarle cn 
algo para sus gastos. La carta esta escrita por una sola cara en una hoja de papel. 
de taniano semejantc al de la copia que te incluyo. y en ella sc ven todavfa las 
huellas del doblado y de la cera resinosa con que fue cerrada. Al dorso se lee la 
direccidn o sobreescrito, y comparada su letra con la del autdgrafo de Venezia. 
parecen ser ambas de una misma mano. a pesar de leves discrepancias qtie 
buenamente podrfan explicarse por la diferencia de epoca. de tinta y pluma. dc 
pulso mas o menos tranquilo y de escribir una vez sobre papel y la otra sobre 
pergamino; todo lo cual sabemos por propia experiencia que basta para hacer 
variar mas o menos el caracter y aspecto de la letra de una misma persona. 
El archivero, mi btien amigo Dn. Francisco de Bofarull. no sdlo me permitid 
examinar, comparar y copiar dicho autdgrafo, sino que me ofrecid desde luego 
su cooperacidn siempre que quiera sacar del mismo un facsfmile o reproduccidn 
fotografica. 
Tambien hallc en Barcelona y adquirf el libro recien publicado "Le Bienhe-
reux Raymond Lul le" de Mr. Marius Andre. Es un apreciable estudio bio-
grafico-crftico que forma parte de una coleccidn - "Les Saints"- que da a luz el 
editor parisiense V. Lecoffre, bajo la direccidn de Mr. H. Joly y te remitirfa por 
correo dicho libro, si no creye podertelo ofrecer a mano dentro de poco tiempo. 
Estuve dfas pasados en son Gallart a quitar un poco el polvo a los papeles y 
libros que allt tengo. y pude ver las nuevas obras efactuadas en la casa. que 
embellecen bastante su aspecto exterior y le daran, cuando esten concluidas, 
mayor capacidad y ventajosa distribucidn interna. En Miramar pase un largo 
rato con Mr. y Mme. Vuillier, que tan amables como siempre me enseharon stis 
mas recientes publ icac iones y trabajos: un curioso artfculo, i lustrado con 
dibujos, sobre "Les oliviers: fantomes" de Son Moragucs (publicado en el 
Magasin Pittoresque); un bonito libro "Plaisirs et Jeux" de texto tan interesante 
y atractivo como sabe hacerlo la fecunda pluma de Mr. Vuillier. y repleto de 
lindas ilustracioncs bellamente reproducidas en negro y en colores y del cual ha 
hecho una lujosa imprcsion cl editor Rothschild de Parfs; y finalmente. un 
artfstico retrato de tu padrino para la nueva edicidn francesa de su libro sobre 
Bizerta (si no entendf mal). otro no menos elegante y hermoso del Sr Herreros. 
y una vistosa coleccidn de acuarelas originales representando bajo nuevos y 
bien estudiados aspectos el tipo de payesa mallorquina (una de ellas el retrato de 
Catalina) donde el pincel de Mr. Vuillier ha hecho maravillas y primores. No 
dudo que sera una obra interesantfsima esta que sobre Miramar tienc actual-
mente entre manos. 
Paseando por el umbroso bosque y por el camino de Son Marroig. pucsto cl 
pensamiento en vosotros, me parecia a cada momento quc os vislumbraba con 
vuestros vestidos y sombreros y parasoles de color claro, y que habfamos de en-
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contrarnos en algiin recodo del camino, montando uno de vosotros la ycgua 
blanca, vuestro papa la bicicleta, y oyendo la vibrante voz de Teoto que os 
gritase: ;dret! - o b ien- jtorna en derrera! Excuso decirte cuanto placer me hu-
biera causado el ver tal ilusion convertida en realidad, como otras veces. 
Tantos afectuosos recuerdos a todos; mi mas respetuoso saludo a Su Alteza, 
y ya sabeis tus hermanos y tii lo muchos que os estima y anora vuestro afmo. A 
ver si me escribis pronto, siquiera cuatro lineas. 
M. O. 
7. Bordighera 15, V, 1900 
Sr. Don M. Obrador 
Muy Sr. mfo y apreciado profesor: Infinitas gracias por su atenta carta en 
fecha del 7 del corriente mes por la cual le doy las mas sinceras gracias, como 
tambien por la copia de la carta de nuestro celebro Ramon Lull la cual guardo 
escrupulosamente junto a las otras referentes a las obras de dicho autor que V. 
con tanta bondad me remitio desde Venezia. 
Le doy tambien mil gracias por su gentil promesa y si tambien me serfa de 
gran alegrfa recibir por correo este libro por cierto interesantfsimo le aseguro 
que me seria mayormente apreciado si viniera directo de sus manos, ya que esto 
significarfa que ya estarfamos reunidos porque le digo en pura verdad y puede 
creerme que la anoram inolt y molt y que ya quisieramos estar en su querida y 
tan buena como instructiva compafifa. 
[Segueix una llarga digressio sobre el bon temps i les excursions que han fet. 
i acaba:] 
Le ruego pero de presentar sus respetuosos saludos a su distinta familia a su 
hijo Bernardo especialmente (quiero decir el mayor si no me equivoco) como 
tambien de parte de todos de mis hermanos especialmente y V. despues de 
haberlos recibido de todos y de Geta y Gino en particular reciba un abrazo de su 
discfpulo que mucho lo ama y s. s. q. b. s. m. 
Lufs S. Vives 
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8. Cartuja de Valldemosa 28 de Mayo de 1900 
Srito. Lufs Salvador Vives 
Bordighera 
Mi rnuy querido y estimado Lufs: Con mueha satisfaccion recibf y lei la 
extensa carta fha 15 del corriente; primero por traerme la noticia de que segufs 
todos con buena salud, igual a la nuestra por ahora (a D.gs.) y luego por la rela-
cion y descripcion que me haceis de esas hermosas excursiones que habeis 
efectuado a Monaco y Montecarlo, visitando el yacht "Princesa Alice". al Ri-
viera Palace, a Sasso y al pintoresco valle de Roya. 
Verdadero placer me habrfa causado el acompanaros en ellas. ya que en tu 
carta me describes esos sitios con tan interesantes y vivos colores, que leyendola 
es imposible no sentir el deseo de recorrerlos y admirar sus bellezas. Y a propo-
sito de esto he de decirte -s in que lo tomes a adulacion- que voy observando 
como tu estilo mejora y se hace mas correcto. adquiriendo mayor soltura y 
facilidad; por lo que te felicito y me alegro mucho de tus progresos. Comparan-
do tus tiltimas cartas con otras de mas antigua fecha. se nota enseguida ese 
adelanto, hijo sin duda de la aplicacion y creciente desarrollo intelectual. Por 
este camino espero verte seguir con voluntad y constancia, hasta lograr aquella 
maestrfa y dominio del pensamiento y de la pluma. que solo alcanzan los 
diligentes y laboriosos, como tu me has dado pruebas de serlo. juntamente con 
tus hermanos. 
Pocas novedades puedo hoy comunicarte de por aca. Los dfas se van desli-
zando agradablemente, en medio de esta quietud montanosa; y los distribuyo 
entre excursiones tambien muy agradables y las horas que dedico a estudios 
literarios. Esta ya en la imprenta la resena de bibliografia luliana sobre lo de Ve-
nezia, de la cual espero poder pronto enviarte un ejemplar; y te participo que ya 
ha alcanzado y aun superado el niimero mil que me propuse, aquella coleccion 
de proverbios populares mallorquines que me visteis comenzar en san Rocco y 
proseguir en Egipto y Abazia. De modo que como ya me sobran algunas doce-
nas. podre hacer una triadella, scparando los que me parezcan menos legftimos 
o autenticos, a fin de que la coleccion tenga el sello y caracter de bien mallor-
quina por los cuatro costados. 
Estuve en Palma dos dfas, y fui al Colegio de la Sapiencia a ver. entre varios 
codices, uno precioso que allf guardan, muy antiguo, conteniendo el texto 
primitivo y completo del gran Llibre cle Contemplacio, que es (juntamente con 
el Felix, el Blanquerna y YAmic y 1'Amat) la obra maestra de Ramon Lull. Me 
dio profunda pena el encontrarlo barbaramente mutilado, pues le faltan algunos 
folios que se ve bien claro que han sido cortados con cuchillo o cortaplumas. 
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;La niano merecfa que le cortasen al que fue capaz dc cometer tal vandalismo! 
Valga que se podran suplir aquellos folios, copiandolos de otro cddice incom-
pleto que hay en la Bibliot. provl. de Barcelona. jQue interesante y alabado serti 
el trabajo de publicar este gran libro. Si yo tuviera espacio y medios bastantes, 
no quedaria por mas tiempo inedito y en la oscuridad, expuesto a irreparable 
perdida, aquel capolavoro luliano, que el entendido escritor Sr. Torres -actual 
obispo de Vich- en sti notable estudio sobre R. Lull, califica con razdn de llibre 
princep de tota la literatura catalana. Seguro estoy de que s'en xuparian es dits 
de una tal preciosidad intelectual y iiloldgica (mas que en esta pobre Espaha), 
en Alemania, en Francia y donde quiera que se estudia de veras. No puedes 
figurarte los elogios que ha merecido ahora un norteamericano, un joven doctor 
de Boston, que acaba de encontrar y copiar en la Biblioteca real de Miinchcn, el 
texto original y primitivo del Blanquerna, que se daba ya por perdido, pues se 
conocia tan sdlo el impreso en Valencia en 1521, "traduit en Ilengua valencia-
na", es decir, rehecho y modernizado, dos siglos despues que su inmortal autor 
lo habfa escrito. Me han ofrecido darme la direccidn de ese afortunado inves-
tigador, y me propongo escribiiie preguntandole que piensa hacer de semejante 
joya. 
No quiero por hoy molestarte mas la atencidn hablandote, aunque se que 
tambien te interesa a tf, segun varias veces me has escrito. Tiempo nos quedara 
de hablar de ellas, si volvemos a vernos reunidos, como espero y deseo. 
Escribf a tu papa el dia 14 ppdo. rogandole se sirviese transmitirme las ins-
trucciones u ordenes sobre lo que S.A. hubiera a bien disponer respecto a mi, 
una vez terminado el plazo de la licencia que tuvo la bondad de concederme. 
Mientras llegan esas instrucciones, creo que lo unico que debo y puedo hacer es 
aguardarlas quietamente. 
Mi esposa e hijos, particularmente Bernardo, agradecen mucho tinos recuer-
dos y os los reiteran a todos con igual afecto. Ruegote ofrezcas a S. A. nuestro 
mas respetuoso saludo; y con muchas memorias a tu papa, hermanos y demtis, 
ya sabes cuanto te estima y anora tu mas afmo. 
M. O. 
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9. Valldemosa 16 de Julio de 1900 
Sr. Dn. Antonio Vives 
Zindis Trieste 
Muy Sr. mio y estimado amigo: 
Sin noticias de Vdes. e ignorando su residencia desde la ultima carta de V . 
fechada el 5 del pasado Junio en Cap Martfn, a la que tuve el gusto de contestar 
en 18 sgte. dandole aviso y muchfsimas gracias de la cantidad recibida; he sa-
bido ahora por conducto de Catalina que se hallaban Vdes. en esa su residencia 
de Zindis , y aprovecho esta ocasion para saludarles y remitirle en paquete 
certificado un par de ejemplares del estudio que hace poco publique, sobre 
"Ramon Lull en Venezia". 
Ruegole que se sirva ofrecer de mi parte uno de ellos a Su Alteza, ya que no 
puedo por ahora ofrecerle cosa mejor, y que aceptara V. y sus hijos el otro, 
como insignificante muestra de mi sincera estimacion y aprecio. 
Mientras por voluntad generosa de Su Alteza se prolonga mi estancia en 
Mallorca mas de lo que en un principio pude creer, utilizo esta coyuntura para 
proseguir mis cstudios lulianos, que mas me atraen y cautivan a medida que 
avanzo en ellos. Ahora estoy copiando a toda prisa el texto original inedito del 
interesante Lihre de Sta Maria, que he tenido la suerte de hallar inesperada-
mente en un codice del siglo XIV, cuando se le presumia perdido, conociendose 
solo la linica edicion latina del 1499 {De laudibus B.V. Mariae), que cito en mi 
trabajo. 
Ademas el Sr. Obispo, a solicitud mia, me ha autorizado para traerme a 
Valldemosa, a fin de poder estudiarlo y copiarlo, el voluminosos codice del gran 
Libre de Contemplacid: el ejemplar mas antiguo y completo que de esta admira-
ble obra nos queda, perteneciente al Colegio de la Sapiencia. y cuya descuidada 
conservacion he debido lamentar en la iiltima pagina de mi escrito. Y aunque es 
tarea larga y diffcil la de preparar la publicacion de tan preciosa joya, dare por 
bien empleado el t iempo que ahora invierta en ella, mientras voy reuniendo 
materiales y formando papeletas para una futura Bibliograffa crftica de las obras 
lulianas, quc requiere tambien tiempo y paciencia y no pocas lecturas y pesqui-
sas, si ha de aventajar algo a las hechas antes de ahora. 
Entre varios mimeros que he recibido del semanario "La Creu del Mont-
seny" que dirige en Barcelona Mossen Cinto Verdaguer, cncuentro uno donde se 
inserta un artfculo rehitivo al libro de Su Alteza sobre Bugfa. Se lo incluyo 
tambicn, por si no lo ha visto y le place darle una ojeada. 
No se si con los frecuentes cambios de residencia habra llegado a manos de 
Gigf o si se habra extraviado la carta que a Bordighera le escribf a ultimos de 
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Mayo. De todos modos, ruego a V. que tanto a el como a Gigetta y Gino se sirva 
darles mis mas afectuosos recuerdos, lo mismo que a todos los demas, expresan-
doles la seguridad de que no les tengo en olvido. 
Y con el miis respetuoso saludo a Su Alteza, de parte de toda esta familia 
vivamente agradecida a su bondad, quedo como siempre a sus drdenes atto. y s. 
s. q. b. 1. m. 
M. O. 
10. Valldemosa 1 4 d e E n e r o d e 1901 
Sr. Dn. Lufs S. Vives 
(yacht a. n. Nixe - Zante - Grecia) 
(certificado) 
Mi muy querido e inolvidable amigo: 
Despues de transcurridos meses enteros sin haber tenido el gtisto de ver letra 
tuya ni de tus hermanos, pues la ultima carta recibida fue la de Gigetta de 28 de 
Agosto, por tin he tenido ahora el placer de recibir vuestra amable tarjeta de 
felicitacidn de afio nuevo, y os lo agradezco infinito, augurandoos, como vo-
sotros a mi, las mejores prosperidades. 
Puesto que segtin noticias por ahora os hallais en Zante, y de esc pucsto 
viene vuestra tarjeta, con la misma direccidn os remito esta carta, deseandole 
mejor suerte de la que tuvo la que a fines de Mayo os dirigf a Bordighera. 
Todas las novedades de que os pudiera informar se reducen a deciros que 
tanto mi familia como yo hemos visto con buena salud (a D. gs.) terminar el 
siglo XIX y empezar el XX, en este quieto rincdn de Valldemosa; y yo apro-
vecho esta quietud para proseguir todos los dfas de sol a sol y sin levantar mano 
los trabajos y estudios sobre R. Lull, de que tanto os he hablado en anteriores 
cartas. Ahora, despues de copiados el "Libre de Sancta Maria" y otro tambien 
muy intercsante t i tulado "De Benedic ta tu", ambos en su original catalan 
inedito. qtie tuve la suerte de hallar en la Biblioteca de Montesidn, tengo muy 
adelantada y a punto de terminar la copia del ler volumen de los tres en que se 
divide el magno y admirable "Libre de Contemplacio", la obra macstra de R. 
Lull; utilizando para ello el precioso cddice del siglo XIV (tinico completo que 
se conoce) del Colegio de la Sapiencia y que el Sr. Obispo tuvo la bondad de de-
jarme traer a Valldemosa por el tiempo necesario, Con dcciiie que el eruditisimo 
Jefe de la Biblioteca Nacional de Madrid, mi antiguo condiscipulo y amigo M. 
Menendez Pelayo, califica este libro de "enorme enciclopedia ascetica" y que el 
actual Prelado de Vich, gran lulista y celebrado escritor, no vacila cn consi-
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derarlo como "llibre prfncep de tota la literatura catalana". comprenderas no 
sdlo la magnitud y el merito de tal libro. sino tambien el liempo y la paciencia 
que requiere la tarea de copiarlo con la mas escrupulosa fidelidad; mayormente 
si esta tarea no se limita a la mera copia. sino tambien a su anotacidn y comen-
to, a sus referencias con otros libros del mismo autor. a un Glosario etimoldgico 
de sus voces diffciles, etc. Pero lejos de acobardarme ni arrepentirme dc habcr 
emprendido tan vasta y larga labor, dare por bien empleado el tiempo quc pueda 
invertir en ella; convencido (te decfa en mi carta de fin de Mayo) de lo muy 
interesante y meri tor io que habfa de ser el trabajo de publicar cste libro. 
Teniendo espacio y mcdios bastantes. no habfa de quedar por mas tiempo en la 
oscuridad este capolavoro luliano; y seguro estoy de que en Alemania, donde 
hay quien conoce bien al B. Ramdn, en Francia (mas aiin que cn esta pobre 
Espaha) y donde quiera que se cstudia de veras. s'cn .xuparian cs dits de esta 
preciosidad intelectual mfstica y filoldgica que. con otras. nos dejd nuestro 
venerable sabio y creyente del siglo XIII. 
Y lo que mas me anima y alienta para seguir adelante - ademas del gran 
merito del l ibro- es la esperanza (como ya escribf a tu papa) de que este trabajo 
logre la fortuna de merecer el beneplacito y aprobacidn dc Su Alteza; sin cuya 
esperanza no lo habrfa emprendido, por ahora al menos; mientras dura y se 
prolonga mas de lo que cabfa suponer el permiso quc generosamente se sirvid 
concederme para venir a Mallorca. 
Ignoro los motivos que hayan impedido a tti papa el escribirme tmas breves 
lfneas de contestacidn a mis cartas que con fhas. de 13 Octe. y X de Nov. 
tiltimos le dirigf certificadas a Muggia y Trieste. y en las que le hacfa alguna 
pregunta cuya facil respuesta me interesaba bastante. Lo que sentirta mucho es 
que con vuestros frecuentes cambios de residencia no hubiesen dichas cartas 
llcgado oportunamente a sus manos. 
No se si debo preguntaros ccimo siguen vuestros estudios. aunque bien 
supongo que no perclcis el ticmpo. pucsto que. con profcsor o sin el. siempre 
hallan meclios de aprovechaiio y adelantar los que son estucliosos y aplicados 
como vosotros. 
Ruegote que de parte de toda esta agradecida familia. transmitas a Su Alteza 
nuestro mas respetuoso saluclo. quedando como siempre a stis gratas drdenes; y 
con atentos recuerclos a tu papa y demas, espero que no olvicleis tus hermanos y 
tti la verdadera y carihosa estimacidn que os profesa vuestro nuiy afmo. 
M. O. 
PD. Mucho hubicra cclebrado saber si os llegd el ejemplar del "Ramon Pull 
en Venecia" que (por falta cle cosa mejor) tuve el gusto de remitiros a / m d i s cn 
Julio clel aho tiltimo. 
1 10 SEBASTIA TRIAS MERCANT 
RESUM 
An exchange of letters between members of the circle of the Archduke Luis 
Salvador: his secretary, Antoni Vives, Vives' children, to whom the Archduke 
was godfather, and Mateu Obrador, who was their private tutor, letters written 
between February 1900 and January 1901. Aside from the didactic interest of a 
person trying to interest children in reading works of Llull, there is also an 
account of Obrador discovery, on a visit to Venice on board the Archduke's 
yacht, Nixe, of the rich collection of Llull mss. and early printed editions in the 
Biblioteca Marciana, and above all, of the famous ms. which Llull himself had 
sent to the Doge of Venice. 
SL4\ (2001), 1 1 1 - 1 1 5 
R. H U G H E S 
DEIFICATION/HOMINIFICATION 
AND THE DOCTRINE OF INTENTIONS: 
INTERNAL CHRISTOLOGICAL EVIDENCE 
FOR RE-DATING CENT NOMS DE DEU 
With unanimity, previous commentators on Lullian Christology 1 have tended 
to draw up a dichotomous plan of Llulfs evolution from adherent of the Incar-
nation-for-redemption thesis to supporter and proponent of a creation-for-Incar-
nation position. For the majority of these authors (Eijo Garay, Nicolau, De Rubf, 
Longpre) the decisive turning point is the work Cent noms dc Deu which they 
date as being written in Rome in 1285. : In this work they sce the first expression 
or crystallisation of LlulPs vicws on the Primacy of Christ. This and all subse-
quent works with a Christological bent they see as manifesting a stark contrast 
with his earlier, largely soteriological. focus. However. in my view. such a rcad-
ing is not sufliciently nuanced to capture the complexion of Llulfs Christology, 
if not ultimately misleading. 
What each author s ingular ly fails to recognise . or indeed del iberate ly 
occludes, is LlulPs continuing adherence to a redemptive Incarnation, not only 
within Cent noms dc Deu, but also afterwards, and even in his final works. 
1 S. d'Algaida, «Crislologia lulliana seu de motivo incarnationis doctrina B. Raymundi Lull». 
Coleclanea Franciscana 1 (1931), 145-83: L. Eijo Garay. «La finalidad dc la cncarnacidn segtin el Bealo 
Raiintnido Lulio», Revista Espanola de Teologia 2 (1942). 201-27; B. Nicolau, «El primado absolulo de 
Crislo cn el pensamicnio luliano», El. 2 (1958). 297-312; B. dc Rubf. «El Cristocentrismo de Ramdn 
Llull». Estudios Franciscanos 60 (1959). 5-40; E. Longpre. «La primaule du Chrisl selon Raymond 
l.ulle». EL 13 (1969). 5-35. 
; Eijo Garay. <>/>. cit.. p. 217, Romc. 1285 (sce also p. 217. nolc 55. where he cilcs l.ongpre antl 
PasquaPs dalings of Romc. 1285. He dismisses Galmcs' rcvised dalc of 1292.); Nicolau, op. cit.. p. 303. 
follows Eijo Garay in daling Cent noms de Deu around 1285 and as ihe occasion of Llulfs change 1 0 a 
Christocentric view; dc Rubi. op. cit.. p. 12. sccs ihc carliest signs of Llulfs Christocentrism in IJihre d' 
inlencio, which he dates 1282-3: ihid.. p. 13. notc 17. de Rubf datcs Cenl noms de Dcit Romc. 1285; 
ibid., pp. 29-30, dc Rubf givcs a ralher improbable dale of 1300-1 for Llibrc de deinosiraciniis. See also 
A. Bonner. OS II. p. 550, n. 36. 
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Indeed, how could Llull not maintain such an adherence to as important an 
interpretation of one of the primary articies of the Catholic faith? Llull can thus 
be seen to uphold at all times a belief in the restorative or recreative purpose of 
the Incarnation, namely Christ's role in the economy of salvation. Earlier com-
mentators have tended to eonceal or chosen to ignore this continuing presence 
in LlulFs later Christology; even going so far as to suggest in one case (Nicolau) 
thai I.lull actively seeks to deny thc soteriological function of the Incamation. 1 
Such observations, however, do not seek to detract from the valuable contri-
bution such authors have made in highlighting LlulFs formulation of a Christo-
centric position, nor to cleny that he. in fact. makes such a formulation. But what 
my own research has revealed is that not only do these authors distort our view 
of LlulFs Christology after Cent nains de Deu, but also that they omit from con-
sideration certain intimations or Ihe latent presence of the Primacy of Christ the-
sis in writings which predate this work by some years. For Llull, even in a work 
as early as the Liibre de demostracions (1274-6 Santanach), speaks of a dual 
purpose for the Incarnation: the manifestation of GocFs attributes being an 
intention superior to that of the recreation of man.'1 He insists on the multiplicity 
of purposes of the Incarnation from the time of his very earhest works, 5 and can 
be found already to make use of the doctrine of the two intentions in Llihre dc 
contemplacid (1273-4?) as well as in Liber principiorum theologiae (1274-8?) 
where the principles include first (Q) and second (R) intentions." It is the combi-
nation of elements in his eaiiy Christology. such as the maximal manifestation 
of God's attributes and love in Christ, the notion of Christ as final cause of cre-
ation - even while ostensibly emphasising His salvific work—, and the notion of 
Christ as the supreme created work of God, which contribute to the formation in 
LlulFs writings of the Primacy of Christ and the exuberant expression of a 
hyperbohc paean to the God-man. These elements, however, are all present well 
before the 1280s, indeed well before Cent noms de Deu. 
Eijo Garay has suggested that the theme of Christ as fmal cau.se of creation 
is common to both the period before and after Cent noms de Deu, and concludes 
therefore that this concept is not specific to the Primacy of Christ thesis. 7 Bon-
nefoy, however, has argued, convincingly I believe, that adherence to the notion 
of Christ as final cause is, on its own, a sufficient condition for the Primacy of 
1 Nicolau, op. cit., p. 303. siaics ihal after \2S5/Cent noms tle Deu, Ihc concepl of Incarnation-for-
redemption appears no more and thal Llull even adduces arguinents against this idea. 
4 ORL XV, pp. 23 and 595. 
' Ibitl., pp. 531-2. 
" 337:11 (ORI. VIII. p. 265): prologue to Liber principiorum iheologiae, MOG I, ix, 1-2 (607-8). 
' Eijo Garay, op. cil., p. 210. slates that Llulfs doctrine of Christ as thc end of (he universe is coni-
mon to holh theories of the final causc of thc Incarnation and so docs not affect the evolulion of his doc-
trine. 
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Christ thesis." I would therefore suggest that Llull's support for the Primacy of 
Christ thesis can be dated as early as 1274-83, the date Santanach gives for Lli-
bre del gentil e dels tres savis, a work in which Llull espouses the notion of 
Christ as final ^^11.^6.'' 
In fact, my criticism of eaiiier Lullian commentators goes so far as to ques-
tion the very primacy and importance they attach to Cent nonis de Deu, as well 
as to question the date of 1285 they attribute to this work and, with revision. the 
more commonly accepted date of 1288? (Bonner). In my view, this work though 
not central in Christological terms, is important for its introduction of terminol-
ogy such as deification and hominification with regard to the hypostatic union. 
Such a feature seems to suggest a far later date for the work, since such termi-
nology can only be found in Llulfs writings of the eaiiy- to mid-1290s and 
later. 
The first occasion the vocabulary of deification is used is Compendiuin Artis 
demonstrativae (1288-9)"' where it emerges via the expression of the passive 
and active correlatives of deificare, viz. deificabilis and deificativus. It is thus 
introduced in the context of the development of the correlative theory concern-
ing the operations of deity, and designates, first, his internal operations as Father 
(deificativus) and Son (deificabilem), and is then extended to include God 's 
external infiuence upon creation, particularly upon man, such that from these 
internal and extemal likenesses should be made a God-man, without which uni-
fied being creatures would be more deificabilis in God than God deificativus in 
creatures. Llull also refers at this stage to the complementary concept of an 
homificate (homificatus). 
There are many more examples of Llulfs use of the paired and complemen-
tary terminology of deification/hominification - in verbal form - in Cent noms 
de Deu." In three of the instances the pair of terms is used together, in another 
three «deification» or its cognates is used alone, and on a single occasion «ho-
minification» is used separately. Further, in Chapter 40, § 2, p. 116, the infmi-
tive, deificar, used on its own, is said to be the first intention of creation. 
' J.-F. Bonnefoy. «II primalo di Ciisto nella leologia contemporanea», in Problemi e orienlamenti di 
leologia dommatica cd. C. Marzorali (Milan: Pontificia Facolla Tcologica di Milano. 1957). pp. 122-235, 
especially pp. 128-31. See also D. Unger. «Absolute and Universal Primacy ofChrist», Franciscan Siud-
ies 2 (1942), pp. 428-75, especially pp. 441-61. 471. Bonncfoy identifies the Primacy of Chrisl thesis 
with the stalement of Christ as (secondary) linal. (secondary) elficicnl and (sccondary) exemplary cause; 
Unger wilh the statement of Christ as univcrsal finis, univcrsal exemplar, and universal medialor of all 
creation. However. for Unger, lliese elemcnts of Chrisfs absolute Primacy arc subordinate lo the prima-
ry end ofChrist, namely His bcing predcslined firsl and absolutely for His own sake. 
"O.VI. p. 224. 
'"MOG III, vi. 77-78 (367-8). 
11 ORL XIX, pp. 101, I 10, 111, 115, I 16, 136. and 149. 
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Such terminology, apart from these instances, is used largely between 1294-
99. starting with Disptttacio de cinc savis in which Llull alters slightly the thrust 
of his argument to insist now that God's becoming man is the first intention of 
the Incarnation, and maifs becoming God its second intention, redemption itself 
being subordinate to the latter of these. ' : Llull states: 
Dix lo lati: «La fi pcr que es encarnatio es pcr so que Deus sia home, c aquesia es 
la primera cntencio c la pus principal pcr que Deus cs encarnat. E la scgona entencio 
es pcr so quc homc sia Deu, c aquesta scgona enlencio es primera segons comparatio 
dc la redemptio dcl human gendrc, la quai rcdcmplio cs per la segona cntencio. 
LIull continues to favour the divine end of the Incarnation (i.e. pcr so que 
Deus sia home) with respect to its human counterpart (i.e. per so que home sia 
Deus) in Part III, De octava racione, p. 92, and makes further references to deifi-
cation/hominification' 1 and to the fittingness of Chrisf s being deifiable (derfica-
ble).u The added terminological complexity and the hierarchisation of hominifi-
cation over deification specific to this work indicates that it was composed a 
certain time after Cent noms de Deu. 
Lectura Artis inventiva et Tabulant generalem (1294-5?) is also a work rich 
in references to deification and hominilication and their correlatives which thus 
describe God's active and passive assumption of humanity via the Incarnation. 1 5 
A ftirther reference to detftcar can also be found as late as Dictat de Ramon 
(1299), here emphasising the superiority of deification over creation. 1 6 
From this evidence it is apparent that the terminology of deification/homini-
fication is tentatively ititroduced at thc time of Compendium Artis demonstrati-
vae 1288-9 (the terminus a qtto of Cent noms de Deu) and reaches a significant 
degree of sophistication and subtlety by the time of Lectura super Artem inven-
tivam et Tabulam generalem (1294-5?) (the terminus ad qttem of Cent noms de 
Dett). The large proportion of references, however, with the exception of those 
in Cent noms de Dett itself, occur after this point. 
The date proposed by Galmes 1 7 would thus seem to be the most plausible, 
that is 1292, which would place Cent noms de Dett mtich closer to its sistcr 
work and reformulation, after Proverbis de Ramon (1296? Bonner), and might 
also suggest that Llull composed this work immediately prior to his first trip to 
"ATCA 5(1986) , p. 75. 
" Ibid., p. 159. 
14 Ibid.. pp. 159-160. 
15 MOG V, v, pp. 156-7 (514-5). Tcrtia quaestio D. §§ 3, 14. 15. 17. 18, 20; pp. 157-8 (515-6). Quar-
ta quaestio E, SS I, 4. 8, 9. 14; and p. 16S. Dccinia quaestio K. 
"OKLX\X, p. 269. 
" Ibid.. pp. xxvii-xxxii. 
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Tunis (1293) in an effort to imitate and supersede the Koran. Galmes coniirms 
in his article the place of composition as being Rome on the grounds of the 
exhortation in the Prologue of Cent nonis de Deu «al sant Payre apostolic e als 
senyors cardinals que 1 fassen posar en lati en bel dictat» as if these wcre pre-
sent. l s He aiso cites LlulPs use of his own name in the Prologue as a feature 
uncharacteristic of the 1280s, Llull generally preferring to use a term such as 
peccator indignus. He further adduces LlulFs pessimism in Cent nonis de Deu 
regarding the response of highly placed church dignitaries to his missionary 
projects as evidence that this is not a work of the 1280s. reaching the interim 
conclusion that this work should be dated in the first years of the 1290s. and set-
tling finaliy, for further biographical reasons, on a date in the latter part of 
1292. 1 9 Also, it would seem unlikely, to say the Ieast, that Llull would wait 
almost ten years before reworking Cent nonis de Deu. The fact that this work is 
also heavily soteriological does not necessarily suggest a much eaiiier date, but 
in fact reinforces the evidence that Llull continues to endorse a redemptive 
Incarnation throughout his writing career. 
My research thus far has aimed to replace the dichotomous paradigm of ear-
lier authors with a dialectical model: that is to say, I have attempted to show, in 
Llulf s writings on Christ, the presence of an emerging dialectic (and a dialectic 
which emerges very early on at that) between the Incarnation-for-redemption 
and the creation-for-Incarnation theses. For Llull, it would appear, it is never a 
disjunctive moment; both positions can co-exist and interact. While he may be 
found to prioritise the redemptive position in his earliest works (Llibre de con-
templacio for example), the statement of such a position always bears witness to 
its eompeting response. This is true not only of his works before the mid-1280s 
but also of those which prioritise the Primacy of Christ over redemption after 
this tirne. Llull maintains this active tension through the relativising influence of 
the doctrine of intentions; at first giving priority to the redemptive thesis and 
later reversing this to give ascendancy to the Primacy of Christ. 
It is on the basis of this approach and the internal evidence it has revealed. 




" Ibid., p. xxviii. 
" Ibid., p. xxx. 
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LAS HUELLAS HUMANAS SEGUN UNA 
TEORIA DE RAMON LLULL 
Ramon Llull fue un fildsofo y tedlogo que nacid en Palma de Mallorca. en 
1232, y escribid mas de doscientos cincuenta libros en arabe, latin y catalan. 
Cruzd el Mediterraneo varias veces y tuvo mtiltiples contactos con gente de 
muchas culturas y creencias. Fundd el Monasterio de Miramar, donde se leyd 
csta comunicacidn dentro del Congreso titulado «WORLD ISLANDS IN PRE-
HISTORY 2001». Desarrolld una teorta general para todas las ciencias que 
denomind «Arte», que es un sistema ldgico para el tratamiento del conocimien-
to y, dentro de esta teorfa general, establecid una idea original del hombre que, 
para la tarea de los investigadores de la prehistoria, puede ser interesante hoy. 
Ramon Llull fue un pensador neoplatdnico y cristiano. por lo que creyd que 
el Cosmos es una proyeccidn del poder, la sabidurfa y el amor de Dios. La con-
tribucidn original, en un aspecto concreto del conocimiento ontoldgico para la 
Ciencia, es su «teoria de los correlativos». Esta descubre que en cada ente, es 
decir, en cada ser material o inmaterial, o en cada ser animado o inanimado, hay 
tres componentes que constituyen un ternario: el agente, el paciente y la cor-
relacidn entre ambos; el ternario es consecuencia de la Trinidad de Dios. En cl 
caso del hombre su expresidn ternaria podrfa ser: «forma hominificativa», 
«materia hominificable» y «hominificar» (accidn), Como puede apreciarse aqui 
mezcla la teorfa hilemdrfica (materia y forma) procedente de Aristdteles, con la 
suya propia. El alma serfa la forma y el cuerpo la materia y la correlacidn cntre 
ambos constituirfa el ser humano viviente. Esta teoria explicarfa el ser del hom-
bre. Pero no se trata en esta comunicacidn de desarrollar una teorfa antropoldgi-
ca ni metaffsica. sino una aplicacidn a los estudios arqueoldgicos. 
Extrapolando desde el conocimiento del ser del hombre de Llull a la investi-
gacidn sobre la manifestacidn del hombre, serfa la investigacidn de la «antropo-
fanfa»: las huellas o la impronta que deja el hombre en el medio que le rodea. 
La pregunta que nos podemos hacer ahora, es: <,resulta interesante la «teorfa 
de los correlativos» para los arquedlogos? 
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La respuesta podria ser: los arqueologos buscan los restos humanos, lo que 
queda de sus cuerpos, lo que es equivalente al primer elemento dei ternario. El 
segundo elemento aparece en los objetos que hallan en los yacimientos arqueo-
logicos (vasijas, armas. pinturas. restos de animales, e t c ) . Pero la principal tarea 
de los arqueologos consiste en el tercer elemento del ternario: la investigacion 
del vivir de los hombres prehistoricos, es decir, como los hombres prehistoricos 
vivieron, como se establecieron las relaciones entre los objetos de los asenta-
mientos, los restos de animales, etc. y los hombres a los que pertenecieron los 
huesos humanos hallados. 
La importancia de esta obviedad. que parece que no anade nada nuevo a la 
Ciencia, estriba, desde nuestro punto de vista, en la categorfa de la relacion del 
tiempo continuo que estuvieron relacionados, porque la teorfa luliana pide una 
radical unidad de relacion. De manera que si seguimos a Ramon Llull en esta 
aplicacion, su teorfa exige al arqueologo el encontrar la solucion de los enigmas 
de la relacion. 
Ramon Llull predijo, con dos siglos de anticipacion, el descubrimiento de 
America, manejando la teorfa de los correlativos, como se puede desprender de 
la cuestion 154 de las Quaestiones per Artem demonstrativam seu inventivam 
solubiles.' La citada teorfa se aplica asf: uno de los tres elementos son las costas 
de Europa, otro elemento es el agua del mar que fluye y refluye, golpeando esas 
costas europeas, y el tercer elemento es exigido para completar el ternario: las 
costas del otro lado del mar, las americanas. Este fue el argumento luliano que 
los Franciscanos Juan Perez, Fray Diego de Deza y Fray Antonio Marchena uti-
lizaron en La Rapita (Huelva) para convencer a la Reina Isabel la Catolica, para 
que facilitara los medios del primer viaje de Colon, como asf ocurrio. 
La teorfa de los correlativos, hoy dfa, podrfa ser un instrumento de investi-
gacion cientifica, cuando aparecen dos elementos relacionados. Siempre hay un 
tercer elemento que cierra indisolublemente el conjunto biunfvoco, digno de ser 
analizado trinitariamente. 
Jose M. Scvi l la 
M i r a m a r - Mal lo rca 
MOG IV, iii, 151-2 (167-8). 
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RESSENYES 
2) Hillgarth, Diplomatari luilia: documents relatius a Ramon Llull i a la seva 
familia 
Novament, el conegut lul-lista J.N. Hillgarth posa Llull en el lloc que li cor-
respon, aquest cop amb un aplec de diferents documents d'una valua extraordi-
naria en 1'estudi de la figura del Beat. El Diplomatari luilia es un recull de 
cinquanta-un documents de registre i de tematica diversa. ordenats cronologica-
ment. Tanmateix, el punt en coinu de tots ells es. obviament, Ramon Llull. el 
qual o be es fautor directe de les cartes o d'altres documents o be hi es citat 
d'una o altra manera. Lautenticitat de tots els escrits queda clarament e.xplicada 
en la concisa introduccio de Hillgarth. Amb aquesta interessant compilacio de 
cartes, testaments i altres textos s"inicia la Coileccid Blaquerna, col-leccio 
impulsada per la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona i 
dirigida per Pere Rossello (UIB) i Albert Soler (UB). 
La tematica dels documents, com hem dit, es forca diversa. Son destacats els 
documents referits a festabliment de la famflia Llull a Mallorca. a les posses-
sions del pare de Ramon. aixi com tambe els documents que es refereixen a 
1'administracio de bens del Beat (docs. 7 i 12). Fins i tot, quan Llull ha empres 
la seva missio contemplativa i predicadora. necessita suport economic, suport 
que demana al rei un cop li ha ofert, per exemple. els Proverbis d'ensenyament 
(doc. 40). Fora cap dubte, aquests documents ens permeten de tenir una visio de 
conjunt de la quotidianitat de Llull que tambe va viure com a home que era. 
Uns altres documents, dMmportancia cabdal, son els referits a qiiestions vin-
culades als dos grans poders, el polftic (representat tant per la corona catalano-
aragonesa com per la francesa) i el religios (representat logicament per la ctiria 
papal). Aixf, a tall d 'exemple, el doc. 13 deixa constancia de la permuta feta per 
Jaume II de Mallorca amb 1'abat de la Real d'una alqueria situada a Deia. El 
doc. 14 presenta la butlla papal per la qual Joan XXI confirma la fundacio del 
monestir francisca de Miramar. Miramar es una qiiestid prou important per a la 
corona catalanoaragonesa, com ho demostren les cartes d'Alfons II i de Jaume 
II d 'Arago. 
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Son divcrsos els documents que deixen constancia de la tasca missional de 
Llull i de la manera de desenvolupar-la, aixi com tambe aquelles que reflectei-
xen la preocupacio de la casa reial per resoldre les qiiestions referides al savi 
i l luminat. Sense cap mena de dubte, empero, son les cartes 23, 24 i 25, dirigi-
des al rei de Franca (Felip IV). a un prelat de Franca i a la universitat de Parfs, 
respectivament, les mes destacades del conjunt, en tant que en aquests docu-
ments hi son exposats molt minuciosament els projectes i els ideals de conversio 
lul-liana. Amb una prosa gairebe poetica, Llull explica el seu programa de con-
versio i. sobretot. introdueix la possibilitat de la croada militar contra els in-
tidels. per tal de vencer-los tant amb les armes espirituals (doctrinals) com amb 
les militars (si les anteriors no eren eficaces). Tanmateix, mes important pot ser 
el fet que aquestes tres cartes s'hagin publicat reunides en la present edicio. Val 
a dir que nomes se n'havia fet, el 1717. una edicio per part d 'Edmond Martcne 
et al. en el Thesaurus novus anecdotorum quinque in lomos distributus. 
Igualment en aquest sentit. cal fer esment al doc. 26, editat amb anterioritat per 
A. Soler, on es palesa la voluntat de Llull d'establir contactes amb Venecia. 
Amb tot, es pot veure com Llull intentava establir punts de contacte amb els 
principals centres culturals del moment. Es en aquest sentit com cal veure les 
relacions amb Franca. especialment amb la cartoixa de Vauvert (doc. 34). Un 
altre document ben destacat en el conjunt de 1'edicio hillgarthiana, el constitueix 
el testament de Ramon Llull (doc. 44), datat 1'abril de 1313, abans d'emprendre 
el viatge que el menaria a Sicilia. Els seus fills, els marmessors i diferents con-
vents de Palma en son els beneficiaris. Es destacable la mancra com 1'autor es 
preocupa per la transmissio de les seves obres. les quals a mes de ser copiades i 
enviades a Ilocs tan emblematics com la cartoixa de Vauvert, s'han de repartir 
entre diferents esglesies «de manera que els posin en un armari a cada esglesia a 
les quals els ofereixin lligats amb una cadena i, aixf, tots els quc hi vulguin 
llegir els puguin llegir i veure» (pag. 90). 
El Diplomatari luhlia es un rccull magnflic (si se'ns permet aquesta consi-
deracio) pel contingut en si dels documents pero tambe per altres motius. DTina 
banda, com hem exposat, ens permet de tenir en una sola publicacio diferents 
documents d una importancia cabdal en l'estudi de Ramon Llull, documents 
alguns dels quals eren de diffcil acces (com per exemple la trfada de cartes 
dirigides a Franca). D'altra banda. el llibre compta amb un fndex onomastic, to-
ponfmic i d 'obres citades, la qual cosa en facilita absolutament la consulta i l 'es-
tudi. I sobretot, els texlos llatins van acompanyats de la pertinent i precisa tra-
duccio al catala de Llufs Cifuentes, fct que facilita la comprensio dels diferents 
textos, especialment d'aquells de sintaxi llatina ampul-losa o recargolada. 
Amb aquesta nova publicacio de J.N. Hillgarth es pot comprovar com Llull 
era un personatge dedicat completament als seus ideals i als seus projectes pero 
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alhora era un home preocupat pels afers terrenals. un home que veia que els 
seus projectes no es podien dur a terme sense el suport econdmic i polttic dels 
mandataris del moment. Era un personatge que tocava clarament de peus a terra. 
gens utdpic, malgrat la imatge mistica i transcendental que en alguns casos s'ha 
creat. En conclusid, el Diplomatari luhlia es una obra molt intcressant i des-
tacada en la recent bibliogratia lulliana. 
Maria-Isabel Ripoll Fcrelld 
3) Raimundi Lulli, Opera latina, Toini XXIV-XXVI, 65, Arbor scientiae 
Amb la publicacid de Arbor scientiae, la colTeccid de les ROL assoleix una 
ftta molt important. La major part dels volums publicats lins ara tcnien Fatractiu 
d'oferir textos inedits i. al llarg dels anys. han contribuit a una imalgc molt mes 
completa i unitaria del pensament lul-lia. Es gracies a aquests volums que avui 
podem veure que Ramon Llull ocupa un lloc tan destacat cn Fcxposicid del 
pensament medieval. 
L'edicid dAS conserva. en part. aquests regust de novctat. Fins ara havfem 
pogut servir-nos del text catala editat en cls anys 20 del segle passat. A traves del 
text catala AS ha estat un obra de pes en la comprensid i en Fexposicid del sistema 
de Llull. En certa manera, s'ha fet vera la intencid de Fautor. qtie Fobra fos una 
explicacid mes assequible de la seva Art. AS ha ajudat, tambe, a comprendre 
millor com F Art se revesteix de moltes formes literaries per tal d'arribar a tots. 
El text llatt dAS, que ara tenim a la ma, no canviara massa coses en la utili-
tat que ftns ara havia demostrat tan esplendidament aquest escrit-riu. La poten-
ciara. Principalment per dues raons. Perque sera assequible a un major nombre 
de lectors i perque ens fara «retraduir» al lext llatf ies referencies que lins ara 
haviem fet. 
Pere Villalba. Pexcel-lent editor de Fobra, ddna per provada la tesi que 
Ramon Llull escrigue Fobra en Ilatf. Les circumstancies de la composicid de 
Fobra aixt ho recomanavcn i es prou conegut com Llull sabia adaptar-se a la 
situacid per tal de fer mes assequibles els seus escrits. AS es, en efecte, una de 
les obres mes circumstanciades. L'encontre de Llull amb Permita que li prega 
de redactar Fobra. es certament una liccid, perd Fcsglai que experimentaven els 
lectors de Llull es cosa bcn provada. com tambe el fet que alguns, a pesar de tot, 
demanaven ajuda per poder-hi entrar. 
Durant 1294 i 1295 sembla qtic Llull procedeix a un intent serids de millorar 
Finstrumeniari de FArt. Tres escrits, un dc molt voluminds (Lectura super Ar-
tem inventivam et Tabulam generalem) insisteixen a mostrar la scva produc-
tivitat. Al mateix tcmps, VArbre de ftlosofia desiderat presenta una variacid en 
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Fexposicid de 1'Art, recorrent a la ligura de Farbre, encara que, certament, no es 
aquest el primer cop que Llull utilitza aquesta figura. Ara, perd, aquest arbre 
tindra, al nostre entendre. d 'alguna manera el paper de model per a la cons-
truccid d'AS. De fet, Farbre d'Arbre de filosofia desiderat te per arrel el caos 
- c o m Farbre elemental d'AS- i les seves branques semblen anunciar les cent 
formes, amb les quals havem coneixement d'ens, diu AS. Es clar, mes important 
es que 1 'Arbre introdueixi les regulae en Finstrumentari de F Art. 
Curiosament, aquesta intensa dedicacid a FArt es contemporania a altres 
importants iniciatives lublianes, i tot en circumstancies «politiques» prou mo-
gudes. Sdn els mesos del pontificat de Celestf V (juliol-desembre 1294) i Finici 
del de Bonifaci VIII, a qui Ramon adreca una Petitio -un text, a dir ver, molt 
clarificador sobre Fevolucid dels projectes de Llull. A mes, perd. durant aquests 
mesos hi ha la missid als sarrains de Lucera (que no eren simples presoners, 
com en el cas dels sarrains de Napols): es a aixd que se refereix Ramon, quan a 
Fesmentada Lectura fa saber que es «ocupat en divulgar i ensenyar als sarrains 
F Art inventiva en arab»? 
Tant cFesforr; per resl, sembla dir al Desconhort. Aquesta obra queda un poc 
fora de lloc en una temporada a cloure amb AS. S i ian accentuat massa els tons 
cFamargor cFaquest cant? La dependencia d'arguments respecte de la Pctitio a 
Bonifaci VIII, no li podrien donar un to mes circumstanciat? 
Totes aquestes sdn preguntes que no se relacionen directament amb AS, perd 
podrien aclarir les motivacions cFuna obra en la qual Fautor sembla posar mol-
tes esperances. Com ho feii per redactar-la en sis mesos? Villalba proposa un 
dictat contemporani de diferents arbres. Es una tesi plausible. Caldria pensar, 
junt amb aixd, que alguns fragments havien estat ja redactats amb anterioritat. 
De totes maneres, es ben evident que AS assoleix una perfeccid remarcable 
per la consistencia de Festructura de conjunt. Totes les parts se conjuguen har-
mdnicament per oferir un repas del conjunt de la ciencia. Encara que Fempresa 
enc ic lopedica de Llull resta sempre en Festi l de 1'Art. En 1'enciclopedia 
lull iana no se tracta de reproduir el saber sobre totes les coses, sind de mostrar 
exemplarment Facces cientftic (artfstic) a totes les coses. 
Tambe avui, per als interessats en Fobra de Llull, AS sera possiblement Fo-
bra mes indicada «per quam Ars sua generalis facilius intelligi posset». 
Aquest comentar i no se pot cloure sense una referencia laudatdria a la 
iniciativa dels editors del ROL de proveir Fobra cFun bon grapat cPiliustracions. 
Se reprodueixen figures de manuscrits. exemples d impress ions anteriors i una 
nova cobleccid d'arbres, cFautors eontemporanis. La iconogralia luli iana. la de 
PArt i tota Faltra, es una part imprescindible de la transmissid de Fobra de mes-
tre Ramon. 
J. Gaya 
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5) Llull, O livro cla ordem cle cavallaria, trad. da Costa 
6) Lulio. Escritos Antiaverroistcts (131)9-1311). trad. Rosson, Alcides, Polilo i 
Jaulent 
Aquestes dues noves traduccions d'obres del beat al portugues fan que haguem 
d'agrair a 1'equip brasiler d'Esteve Jaulent el seu esforg per fer coneixer 1'obra 
lull iana en terres on fins ara possiblement havia estat totalment desconeguda. 
Tambe han triat aqui tres obres importants per mostrar la varietat de les seves 
deries literaries: una obra escrita a principi de la seva carrera, el Llihre de Vorde 
de cavalleria, i dues escrites a comencament de 1311 durant la seva darrera estada 
a Parfs, cl Liher natalis pueri parvuli Christi Jesu. i el Liher lamentationis 
Philosophiae. Tanmate ix . aquestes edicions mostren senyals d 'haver eslat 
confeccionades massa rapidament i mecanicament, amb massa pocs miramenls a 
les possibles necessitats d 'un lector sense coneixements de Ramon Llull. Les 
bibl iografies de les obres . reproduides sense cap intent d ' adap tac io a les 
necessitats del lector, inclouen coses aptes per a una edicio crftica. perb d'un valor 
dubtos en el cas de traduccions. com son tots els catalegs anteriors (que deu saber 
el lector brasiler de Gonon. Hauteville. Perroquet o Vernon?). els manuscrits on 
1'obra es troba (amb abreviatures que aquest lector potser ni deu saber interprctar, 
com per exemple Munic, SB, CLM o Vic, ME) i una Uista de tftols alternatius tots 
traduits al portugues. La bibliografia tinal. copiada literalment (a part de qualque 
correccio) d'un llibre a 1'altre, ocupa vint planes, i conte coses tan estranyes a les 
necessitats dels lectors d'aqueixes tres obres com Martha Alfonso. «Inlluencia de 
la literatura catalana en Don Quijote cle lct Mancha», EL 10 (1966). pp. 107-120: 
Eusebi Colomer, «Doctrinas lulianas en Heimeric van den Velde». EL 3 (1959). 
pp. 117-136. i Michela Pereira, «Lullian Alchemy: Aspects and Problems of the 
"corpus" of Alchemical Works Attribuled to Ramon Llull (XIV-XVII Centuries)», 
Cataian Review 4 (1990). pp. 41-54. Amb el Llihre cle Vorde de cavalleria donen 
el text original catala a les pagines parells i la traduccio a les senars. amb noles 
com «1. aondos: C = "aondes", F = "abundos". Corrigido segundo o sentido», 
sense tenir en compte 1'interes possihlement molt limitat del lector brasiler davant 
problemes de lexicografia medieval catalana, i sense haver explicat al lector que 
vol dir allo de C i F. Pitjor encara. menlre quc el traductor explica que ha fet la 
seva feina damuni 1'edicio d'Alberl Soler. del lext catala nomes es diu que ha eslat 
revisat per Esteve Jaulent, sensc dir mot del text de Soler. ni d'ENC, ni de 
1'Editorial Barcino. d'on son copiades lins i tot aquestes notes sobre variants. 
Es una llastima que un esforc. per una handa tan lloable, quedi empantanat per 
una aparatositat innecessaria i segurament descoratjadora per al principianl, per tants 
senyals d'haver estat elaborat amb presses i amb unes realitzacions tan poc clares. 
A. Bonner 
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8) Sansone, Poesia catalana clel Medioevo. Antologict. con testi originali a 
fronte 
Es tracta d 'una tria del bo i millor de la poesia catalana medieval en versid 
italiana formalitzada, es a dir traduida en versos candnics de la tradicid literaria 
fundada per Dante i Petrarca. El professor Sansone te un curriculum important 
d'estudids de les lletres catalanes antigues i en altre temps es va ocupar amb 
profit d'aspectes literaris presents al Blaquerna i al Felix. Darrerament, pero, ha 
anat decantant-se per Pescriptura poetica i alguns cops ho ha fet sense abando-
nar la seva vocacid filoldgica primera. En sdn una mostra els dos volums La 
poesia deWantica Provenza, a cura di Giuseppe E. Sansone, 2 vols., Mila-
Parma, Guanda, 1984-86; el curador hi ddna forma rttmica italiana a una amplia 
seleccid de trobadors dels segles xn al xm. Aquesta experiencia singular es la 
que es troba a la base de Pexercici de trasllat de poetes catalans medievals que 
ens ocupa, aquest cop dintre dels patrons metrics candnics. Uoperacid inclou 
necessar iament Ramon Llull . Sansone coneix be, d 'a l t ra banda, la poesia 
catalana contemporania i ha treballat sobre textos de Carles Riba i de Salvador 
Espriu; tambe n 'ha estat recentment antdleg. La tria lulTiana de la present se-
leccid bilingtie implica la cancd mariana del Blaqtierna, «A vds, dona verge, 
santa Maria», el Cant de Rainon, «Som creat e esser n fes dat» i cl conegut frag-
ment «D'Esperanga» de La medicina de pecat, «Quan par Pestela en Palbor» 
(pags. 30-37). 
La fonetica i la prosodia italianes aconsellen de recdrrer a PhendecasiTTab 
no unicament per traduir el decasilTab catala, sind tambe versos mes curts. 
L'octosiTTab del Cant de Rcunon, perd, ddna lloc a un vers cesurat d'accent fix 
que mante eficagment el clima poetic de foriginal, tot i la desaparicid de la rima 
que martelleja les estrofes lulTianes. Sansone aconsegueix una aparent impres-
sid de senzillesa i un diffcil equilibri entre literalitat i forma rftmica que fa molt 
recomanable la lectura de les seves versions i les dota de singular poder peda-
gdgic pel que tenen de lidelitat a la poeticitat de Poriginal, tot i la quasi total 
absencia d 'aparat de notcs explicatives. El volum, en efecte, s 'obre amb una 
introduccid histdrica escarida i informativa, on es poden aprendre les beceroles 
de la figura de Llull; per a la resta, a mes d'indicar la procedencia dels tcxtos, el 
curador es limita a presentar alguns pocs aclariments sobre el sentit de mots 
occitans o desusats o determinades alTusions contextuals (per exemple, que vol 
dir «querre» o que signiftca en Llull Miramar). Vegeu a tall de mostra festrofa 
de «la vinya i el fenollar» (pag. 33); 
Lo monestir de Miramar 
fiu a frares Menors donar 
II monastero di Miramar 
feci donare ai Minorili 
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per sarrains a preicar: 
Enfre la vinya e-1 fenollar 
amor me pres, fe 'm Deus amar 
enf re sospirs e plors estar. 
per predicare ai saraceni. 
Cosi tra vigne ed il finocchio 
amor mi prese di amare Dio. 
tra i pianti stando e tra i sospiri. 
Lola Badia 
9) Aragues Aldaz, «"Falses semblances"'. ejemplarismo divino y literatura ejem-
plar a la luz de Ramon Llull» 
Aquesta comunicacio puntualitza i completa un notable treball anterior de 
Pautor ressenyat al n. 15 de SL, 39, 1999. Araglies parteix de les tradicions teo-
logica i homiletica que son a la base de la Rethorica nova: la visio exemplarista 
del moclus essendi del cosmos, creat per Deu com un producte analogic de la se-
va realitat, per una banda. i. per 1'altra. la utilitzacio dels exemples dins de la 
predicacio escolastica popular, per tal d 'explicar les veritats de la fe amb el 
recurs al funcionament de determinats fenomens naturals. Lexemplarisme teo-
logic rcmet a \ Ttinerarium mentis in Deum de sant Bonaventura. dedicat a un 
public selecte, amb interessos contemplatius. En aquest context el terme simili-
tudo, que associa el mon transcedent al natural. s'aplica a les idees exemplars de 
les coses presenls a la ment divina. mentre que els ens creats son vesiigia o ima-
gines. Bonaventura treballa des de 1'analisi dc les funcions de la menl que 
contempla, amb una actitud reflexiva i interrogativa. En la tractadfstica homile-
tica, en canvi. es parla cYexempla a proposit de qualsevol situacio natural o mo-
ral que el predicador sapiga manejar per tal de fer operativa la seva pedagogia: 
pot servir-se, si n 'es capac, de tota 1'enciclopedia, amb lTinica restriccio de 
conduir la interpretacio cap a la precisio doctrinal. Un exemple equivocat es una 
falsa semblanca, inadequada per donar rao del paral-lelismc entre els ens na-
turals i espirituals. Aragues fa notar que la diferencia entre similitudo i exem-
plum, termes que en Llull convergeixen sense conflicte, te arrels culturals con-
cretes: «La divergencia entre las dos variedades teoricas que nos ocupan cobra 
asf todo su sentido: a presupuestos ben distantes apuntan la explicacion metafo-
rica de las verdades dc la fe y la mas compleja lectura ejemplar del Cosmos. la 
btisqueda de un discurso adornado y la indagacion de la belleza del Verbo, la 
contemplacion del mundo natural y la reflexioon sobre los modos en que ese 
mundo es pcrcibido por el hombre» (p. 178). 
La fusio d'aquests dos ambits en Llull segons Aragiies desborda el pocs con-
tactes puntuals documentables entre l'un i 1'altre; es parla d'excepcio i de dis-
torsio, i en aixo 1'autor de 1'article concorda, amb arsuments renovats. amb d'al-
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tres veus de la critica que han insistit en la singularitat de la Rethorica nova. des 
de Rubio i Balaguer a Johnston. La recerca de la pulchritudo, el tema fona-
mental del tractadet, per exemple, es descrita en termes retorics, d'embelliment 
del discurs, perb mai no se separa d'una uocio absoluta de bellesa, que remet a 
la recerca de 1'harmonia del cosmos a traves de la scientia, cs a dir l'Art. Aixb 
explica que les quatre parts de la retbrica luHiana, orclo, pulchritudo, scientia, 
caritas, no puguin coincidir exactament amb les de la tradicio classica, dispo-
sitio, elocutio, inventio, actio. El terme similitudo apareix poc a la Rethorica no-
va i designa les semblances divines que es despleguen sobre la realitat, tal com 
es descriu a les Arts ternaries; el terme exemplum apareix, en canvi, molt sovint 
i amb el valor d'un tecnicisme retbric, amb contactes vius, perb, amb la nocib 
lul-liana d'exemplarisme elemental. Aragiies veu en la col-leccio d'exemples de 
la Rethorica nova una seleccib de materials ordenada per donar alhora algunes 
mostres de l'us retbric d'aquest recurs i una visib harmbnica de la realitat, des 
de la teologia (exemple de 1'Encarnacib) fms a les criatures irracionals. De tota 
manera, la segona funcio justifica la primera: «El exemplum, como el conjunto 
de la Rethorica nova y el propio lenguaje humano, sblo puede alcanzar su dig-
nidad y hermosura desde su desnuda expresibn de esa verdad» (p. 183). 
Lola Badia 
10) Barcelb Crespi i Ensenyat Pujol, Els nous horitzons culturals a Mallorca cil 
Jinal cle l 'Eclat Mitjana 
28) Ensenyat Pujol, Histdria cle la literatura catalana ci Mallorca a 1'Edat 
Mitjana 
El llibre que Maria Barcelb i Gabriel Ensenyat dediquen a la cultura a Ma-
llorca a la fi de 1'Edat Mitjana conte un capftol dedicat al lull isme. El treball 
posa en relleu com els representants d'uns nous corrents dc pensament proce-
dent del contacte amb els nuclis italians que difonen les litterae humaniores 
(Ferran Valenti, Mateu Malferit, Joan Valero, Bartomeu de Verf, Esperandeu 
Espanyol, els Muntanyans, els Olesa...) comparteixen 1'interes per Llull. Els 
autors fan una aportacib dbnteres a la histbria del lul-lisme mallorqui gracies a 
l 'exhumacio de nous documents d'arxiu. 
Gabriel Ensenyat es tambe 1'autor d 'una historia de la literatura catalana 
mcdieval a Mallorca, un treball notablement mes complet que el que havia 
publicat ell mateix 1'any 1999 (veg. SL 40 (2000), p. 159). Les pp. 15-60 sbn 
dedicades a Ramon LIull i presenten una introduccib a la llgura i l 'obra del beat, 
que te en compte el context historicocultural en que es produeixen. L'exposicib 
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es essencialment correcta, te en compte la bibliografia mes reeent i representa 
una sfntesi acurada i posada al dia; si de cas, remarcaria que caldria tenir mes cn 
compte les aportacions de Ruiz Simon sobre les relacions que 1'Art luli iana 
observa amb la teoria de la ciencia aristotelicoescolastica vigent a la universitat 
que era contemporania a Llull. El llibre pren en consideracid altres autors 
mallorquins dels segles xiv i xv i la presencia d'autors catalans a les illes en 
aquesta epoca; dedica un capftol exclusiu a Anselm Turmeda (pp. 1 17-132) i es 
elou amb un capftol (pp. 133-153) que es una sfntesi de 1'obra qLie l'autor ha 
escrit juntament amb Maria Barceld i a que feia referencia abans. 
Albert Solcr 
11) Bordoy Ferniindez, «Les formes de govern lublianes: crisi o desplegament 
del raciocini» 
En el marc de les Jornades de filosofia 2000: Crisi de la rad, Antoni Bordoy 
Fernandez duu a terme una aportacid on s"intenta valorar la modernitat o el 
medievalisme de 1'antropologia luli iana. Les seves conclusions parteixen de la 
visid de 1'home que reflecteix el comportament polftic dels animals al Llibre cle 
les besties. Segons Fautor, Llull hi hauria conjugat dos elements com sdn el 
feudalisme, «sistema que potencia al maxim la confianca en el raciocini huma» 
(p. 190), i el dret natural classic, segons el qual la naturalesa de Findividu es la 
que determina el lloc que ha d'ocupar en Fescala social, cosa que implica que 
aquest dret natural «anul ia lcs capacitats humancs de raciocini en les decisions 
importants» (p. 192). L'equilibri que Bordoy observa en Llull entre els ambits 
de la «decisid humana» i de la «divina» es el que el condueix a alirmar que el 
beat «es un punt de sortida d'una possible crisi del raciocini huma creada durant 
1'Edat Mitjana», ja que «ddna mes importancia a 1'home en lcs grans decisions, 
tot i que encara no li permet assolir» la capacitat de decisid completa (p. 196). 
A part dels prejudicis negatius que trasllueix respecte a 1'Edat Mitjana. el 
treball presenta mancances de tipus bibliografic serioses (i. malgrat c|ue a la 
bibliografia se citin Les bases cki pensament cle Ramon Llull de .1. Rubid \sic\. 
la seva utilitzacid no es facilment constatable). 
.1. Santanach 
12) Cates, «LulFs modal voluntarism» 
Aquest treball. curt perd suggestiu. es 1'analisi de dos passatges del Liber cle 
possibili et impossibili (ROL VI, 384 i 385). Explica que el primer, «Quod est 
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possibile. necessarie est possibile; ct sic de impossibili; aliter implicaretur con-
tradictio». conte una formulacio d'un axioma del sistema S5 de la logica modal. 
que en notacio moderna s'escriu M a - ) L M a (o Oa->CJOa). En 1'altre Llull diu 
que «Quando dicitur: Deus non potest hoc. quidquid sit. intelligitur Deum non 
posse hoc. quia ipse vult hoc esse impossibile. Et quando dicitur: Deus potest 
hoc. sed non vult. intelligitur, quod Deus potest absolute, et vult hoc non esse 
ordinate.» Aquesta afirmacio, que fa que la possibilitat depengui de la voluntat 
divina, s 'anomena voluntarisme modal (en contrast amb intellectualisme mo-
dal, que seria si Deu reconegues algunes coses com a possibles - c o m per exem-
ple. com diu 1'autora, que Dole hagues guanyat Ies eleccions presidencials ame-
ricanes de 1996- i altres com a impossibles - com per exemple que un cavall 
paiias angles). Pero, diu 1'autora. si les raons onto-teologiques per acceptar el 
voluntarisme modal eren per a Llull convincents, aixo semblaria justificar com a 
molt la formulacio M a - ) M M a (o Oa->OOa). Si no. que feim amh situacions 
impossibles per si mateixes, com per exemple una taula a la vegada redona i 
quadrada. o amb una simple contradiccio (p A—>p)? La pregunta i 1'analisi que 
en fa 1'autora es provocadora, i scria molt intcressant contrastar-la amb altres 
textos luHians sobre el tema. 
A. Bonner 
14) Constable. Medieval Iberia. Readings from Christian, Muslim and Jewish 
Sources 
Una antologia de fonts (traduVdes a 1'angles) de la historia medieval a la 
penfnsula Iberica. Presenta seixanta-cinc seleccions que van des dels visigots 
(ss. VI i VII) fms a la conquesta d'America (fmal del s. xv), i inclouen fonts 
cristianes. musulmanes i jueves de Castella. la Corona d 'Arago, Portugal i al-
Andalus. De Llull reprodueix (pp. 276-284) dos fragments: el comencament de 
la Vida coe/dnia. fms a la mort de fesclau (en la traduccio del sotasignant), i 
unes seleccions del cap. 80 de Blaquema (en la traduccio de Peers). 
A. Bonner 
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15) Costa, «Ramon Llull (1232-1316) e o modelo cavaleiresco iberico: o Libro 
del Orden de Caballeria» 
45) Kennedy, «The knight as reader of Arthurian romance» 
48) Lizabe, «Proyecciones de la armonfa cdsmica en la construccidn estetico-
literaria del "Llibre de Porde de cavalleria" de Ramon Llull» 
52) Martos. «Ramon Llull y el Libre cle Vorde de cavalleria: un tratado de 
caballerfa entre el ar.s y el roman» 
Diversos treballs recents fan referencia al Llibre cle Vorcle cle cavalleria, perd 
amb aportacions minses al coneixement de Pobra. tanmateix. Uar t ic le que 
Ricardo da Costa va publicar uns anys abans de la traduccid ressenyada mes 
amunt (vegeu niim. 5) pot utilitzar-se com una introduccid a Popuscle lulTia per 
al ptiblic brasiler, malgrat que maneja una bibliografia no sempre posada al dia 
(parteix de la traduccid castellana del Llibre cle Vorcle de cavalleria, de Francesc 
Sureda, 1949, molt discutible); la lectura que fa del llibre es acceptable perque 
no s'allunya del text, encara que el context cavalleresc en que el situa es vague i 
imprects. 
Els treballs de Gladys I. Lizabe i Josep Llufs Martos fan una interpretacid de 
Popuscle lul l ia sobre la cavalleria correcta en termes generals i tenint en comp-
te la bibliografia mes recent sobre Pobra. pero no arriben a fer cap aportacid 
remarcable al tema. El treball d 'E. Kennedy ressegueix 1'tis de la literatura ar-
tiirica, especialment del Lancelol en prosa, en autors que escriuen obres no lite-
raries en vulgar: en troba traces a Philippe de Novare. Philippe de Beaumanoir i 
al Llibre cle Vorde de cavalleria de Ramon Llull. Tanmateix. ja era coneguda la 
presencia a Popusc l e luPlia del discurs iniciatic de la Dama del Llac del 
Lancelot; Pautor. cPaltra banda. se serveix d'tina informacid no gaire actual 
sobre el beat Ramon. 
Albert Soler 
16) da Costa i Zierer, «Boecio e Ramon Llull: A "Roda da Fortuna". princfpio e 
fim dos homens» 
Larticle s'articula en dues parts: en la primera. els autors fan un resum de la 
presencia de la Fortuna en el mdn medieval, i especialment en el De Conso-
latione Philosophiae, mentre que en la segona se centren en Paparicid del tdpic 
en Pobra de Llull i mostren com s'aproxima al pensament de Boeci. Sdn dos els 
textos lulTians analitzats en la segona part. i que presenten sengles acostaments 
al tema per part del nostre autor: el lilosdlic (a traves de VArs generalis ultima) i 
el social (a traves de la Doctrina Pueril). 
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En el primer cas, es comenta detalladament Panalisi de «Fortuna» oferta en 
la forma 61 de les cent formes que protagonit/.en la desena part de 1'obra: la 
Fortuna es un accident (no una substancia), i pcr tant un habit amb el qual 
1'afortunat es disposa accidentalment a rebre la fortuna. f ana l i s i lul l iana deriva 
de Faplicacio de les regles de VAr.s, i dona com a resultat una explicacio que, 
per als autors, esta lligada a la nocio corrent de la Fortuna provinent de FAn-
tiguitat i que Boeci mostra en la seua Consolatio com una cosa fugac i incons-
tant. 
Pel que fa al vessant social del topic, se i i s presenta un fragment del capftol 
79 de la Doctrina Pitcril, en el qual Llull empra la imatge de la roda que fa 
pujar i baixar tot seguit als burgesos, ades enriquits, ades empobrits. El passatge 
es interpretat en clau de critica social, critica als valors de la classe burgesa 
ciutadana, fins a concloure tambe en aquest cas una relacio amb Fobra de 
Boeci: «la figura del burges en la Doctrina Pncril es troba en consonancia amb 
la del tira de Boeci», ja que tots dos es preocupen de les falses glories de la 
Fortuna i no de les virtuts autentiques. 
En defmitiva, Festudi presenta un parell de concomitancies entre Boeci i 
Llull en el tractament d'un tema dels mes topics en la eultura medieval, tema 
que precisament es revesteix amb la seua forma tfpicament medieval en Pobra 
de Boeci. No deixa de ser interessant Festudi de la presencia d'aquests topics 
comuns en Fobra de Llull, amagals sota el pes imponent de Ia seua produccid; 
aqucst estudi apunta a Fanalisi del tema de la Fortuna en Fobra lul-liana, analisi 
que es podria completar amb altres textos: el tcma, en VArs, te un tractament 
remarcable, com es palesa en el fet que apareix des de la primera versio, VArs 
compendiosa inveniendi veritatem (al mode XII de la segona distincid, «Causae 
et Fortunae»); la seua relacid amb els conceptes d'«ocasid» i de «ventura» seria 
igualment digna d'aprofundiment. 
Pel que fa a la dimensid social, caldria tenir en compte tant el context 
immediat del text de la Doctrina Pueril adduit (defensa del treball derivat dc les 
arts mecaniques: el que Llull alirma. en realitat. es que els burgesos de «segona 
generacid» dilapiden la fortuna aconseguida pels pares mitjancant cl treball) 
eom les muitiples matisacions a la crftica als burgesos que podem trobar en 
obres posteriors, com el Blaqitcrna, on lins i lot els posseidors de riquesa 
material poden ser justificats si son «pobres cFcspcrit» (com el burges ric quc fa 
almoina secretament i que apareix al capitol 69 de la novelia) . 
J. E. Rubio 
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17) Courcelles, «Raymond Lulle (1235-1316) et Pierre de Jean Olivi (1247-
1298): la «scicnce divine», les conilits des savoirs et des institutions», article 
inclos en el llibre seglient: 
58) Pierre de Jean Olivi (1248-1298). Pen.see scolastique, dissidence spirituelle 
et societe, recull que inclou 1'article 17. 
En el seu article, Courcelles tracta cl'Olivi i de Ramon Llull com a dues vi-
des paralieles, evidenciant un bon grapat de punts de relacio que haurien d'ha-
ver merescut una atencio mes acurada en la bibliografia luliistica. Lautora no 
entra en 1'analisi detallada de cap d'ells, pero 1'article es prou suggeridor per 
mereixer una atenta lectura. 
La perspectiva gcneral en que es mou l'autora es la de comparar dues perso-
nes agermanades per un ambient cultural i espiritual conui, pero determinades 
per la seva diferent situacio respecte de la institucio eclesiastica. La comparacio 
se fa entre Olivi, subjecte a la disciplina de 1'orde francisca. i Llull, amb la 
llibertat del seu estat de laic amb les seves relacions amb personatges dels mes 
influents en la vida politica i social. 
Les dues cronologies topen en dos moments. La primera ocasio es 1'anada de 
Llull a Montpeller l'any 1275. on Olivi havia arribat el 1270 per ensenyar-hi, 
encara que possiblement acudf a Narbona algunes temporades. En aquells anys 
Olivi gaudia d 'una notorietat considerable i just un any abans havien tingut lloc 
les primeres condemnes cfalgunes de les seves doctrines, amb crema de llibres 
inclosa. Ramon Llull, per la seva part, passara a Montpeller (tot d 'una tirada o 
despres d 'haver tornat per algun temps a Mallorca, arran de la fundacio de 
Miramar) un perfode de notable activitat amb la redaccio d'obres dependents de 
VArs compendiosa inveniendi veritatem. Els dubtes. pero, sobre les dates con-
cretes de les estades tant cfOlivi com de Llull a Montpeller dtirant aquests anys, 
no permeten avaluar si de fet el contacte entre els dos fou real i de consequen-
cies rellevants. 
La segona ocasio, en canvi. sembla molt mes favorable. Es tracta de l'any 
1289. Ramon Llull arriba a Montpeller. procedent de Parfs (on havia explicat 
1'Art a 1'aula del canceller), i posa lil a 1'agulla per tal de «podar» l'Art i redac-
tar VArs inventiva veritatis. que «va llegir publicament», diu Vita coetdnia. Com 
recorda Courcelles, Batllori opina que aquesta lectura tingue lloc precisament al 
convent dels franciscans. Es alla on. dcspres de la seva estada a Florencia, se 
troba de nou Olivi a partir de 1289. 
Al marge d'aquestes coincidencies cronologiques. en la biografia dels dos hi 
ha un important fet que els agermana. Un i altre tingueren la seva i l iuminacio. 
Llull rep de Deu l'Art dalt la muntanya i Olivi rep la seva ciencia en la visio de 
Crist, estant a Parfs. En el meu parer la similitud no va mes enlla. Perque, en el 
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cas cTGiivi. la referencia a la iHuminacio serveix per fonamentar la seva defi-
nicio de la teologia com a ciencia dels perfectes i que per res pot esser deutora 
de la ftlosofia. Mentre que, per Llull. la il-luminacio serveix per provar que el 
plantejament racional de 1'Art en els temes teologics deriva de Deu mateix (que. 
per altra banda. ho havia ja disposat aixi en donar el primer precepte del deca-
leg). 
Com s'ha indicat abans, Courcelles destaca molts cfaltres punts que posen 
de manifest coincidencies i allunyaments. Hi ha, per exemple, el tema de la 
pobresa. la questio de la missio, el partit que prenen en la qtiestio dels movi-
ments espirituals franciscans, etc. Sbn tots aspectes que s'hauran d'aprofundir. 
No entra, en canvi, 1'autora a esmentar qiiestions mes estrictament filosofi-
ques o teologiques que puguin relacionar Olivi i Llull. 
Cap a la conclusio. Courcelles creu que els dos personatges, cada un a la se-
va manera. indiquen un fet cultural important de final de segle: que la recerca 
filosofica no es ja sols patrimoni dels grans centres inteHectuals i que hi ha 
nous oients. com sbn els centres de poder civil, les ciutats. els laics, etc. I aixb 
es una realitat d'absoluta evidencia en 1'escriptura i en el pensament de Ramon 
Llull. 
Les altres contribucions incloses en aquest volum fan esment dels principals 
aspectes de la figura inteHectual i eclesial de Pere Olivi. Hi sdn tractats temes 
de filosofia, de teologia, d'exegesi bfblica. i cfaltres que estudien la seva posicio 
davant la conversio dels jueus. la seva concepcio de la mercaderia o del joc. Les 
relacions d'01ivi amb els beguins compareixen tractades en alguns articles de 
forma directa o circumstancial. 
Per als estudiosos de Ramon Llull, tots aquests treballs tenen un gran interes, 
perque sbn una de les contribucions publicades mes amplies sobre la cultura del 
sud frances en els anys precisos de 1'activitat de Ramon Llull. Quan se tracten 
temes de filosofia, perb no sols en aquests casos. son nombrosos els llocs on el 
lector pensara de relacionar-los amb doctrines luHianes. Aixb ens demostra, 
abans cle res, quc encara manca molt per per poder considerar tancat el dossier 
Llull/Olivi. 
Des d'aquest punt de vista hi ha tres estudis que mereixen una referencia es-
pecial. El primer es el de R. Pasnau («Olivi on human Freedom». pp. 15-25). 
que l'a esment del «voluntarisme» cfOlivi, que atribueix a la voluntat una ca-
pacitat automotora. Un altre es el d 'A. Boureau («Le concept clc relation chez 
Pierre de Jean Olivi». pp. 41-55). quc tracta el tema cle la relacib emmarcant-lo 
en la qiiestib mes general de les catcgories, o, mes exactament. en 1'opinib 
cFOlivi contra la canonicitat de les categories com a quadre fix, mostrant prefe-
rencia per altres classificacions de «formes». El tercer es de S. Piron («La liber-
te divine et la destruction des idees chez Olivi», pp. 71-89), quc incideix en la 
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posicid d'01ivi contraria a la ilTuminacid divina. pel que I'a al coneixement hti-
ma. encara que 1'autor no sembla massa encertat en la seva comprensid de la 
historia d'aquesta teoria durant tot el seglc xm. 
.1. Gaya 
18) Davis , «Techgnosis , Magic , Memory. and the Angels of Information», 
Flame Wars. The discourse of cyberculture 
Dedica mitja pagina a Llull com a precursor de la informatica i dc la ciber-
netica. 
A. Bonner 
19) Didier, Raymond Lulle. Un pont sur la Mediterranee 
Una introduccid general sobre la vida i pcnsament del beat amb bibliogralia 
de divulgacid actualitzada. Ddna cert protagonisme a l'islam i el judaisme, i 
tambe intenta una explicacid de l'Art. Amb tot i aixd, la visid que ddna de Llull 
es un xic antiquada (presenta les llegendes de la dona amb el pit cancerds, e t c . 
al mateix nivell de credibilitat que la visid del Crist crucificat, i el fa passejar 
per Bizanci, Gedrgia i fins a Flndia) . o de vegades el resultat d 'una lectura 
massa rapida (diu quc la ilTuminacid de Randa li va proporcionar no una «for-
ma i metode», sind un llibre, segons el model dc Mahoma i 1'Alconi), i tambe te 
una tendencia a dulciticar fets histdrics (parlant del Xipre que Llull va visitar, 
«La grande ile orientale developpait alors unc tolerante et composite civilisation 
franco-hellenique»). Amb aixo I tot. cs un llihre agradable que potser ajtidara a 
renovar una mica Finteres per Llull a Franca. 
A. Bonner 
20) Domfnguez Reboiras. «El discurso luliano sobrc Marfa» 
Un aspecte proti interessant en 1'obra lulTiana, i que potser sovint queda en 
un segon terme, es el paper dc la ligura de Maria. Com s'enten la imatge dc la 
Mare de Deti i quin lloc ocupa cn el discurs apologetic dc Llull cs el que 
s 'anali tza en la comunicacid El discurso luliano sobre Maria. de Fernando 
Domfnguez Reboiras. 
La comunicacid es dividida en cinc grans apartats. Fls dos primers punts 
situcn cl tema dcs del punt de vista histdric i localitzen les obres lul-lianes que 
tracten de la tigura mariana. El lercer apartat es fonamental per a 1'explicacid dc 
144 STUDIA LULLIANA 
Maiia en el context lnliia: Domfnguez exposa quin es aquest context i quin es el 
desenvolupament del pensament de Llull sobre dos punts fonamentals, el de la 
trinitat divina i Pencarnacib. En el quart punt 1'autor lliga 1'explicacid precedent 
amb la figura de Maria com a mare de Deu i com a lloc on s'ha produit la unib 
de la divinitat i la naturalesa humana. Finalment, Domfnguez estudia el discurs 
mariolbgic i maria de Llull en el context de 1'epoca sobre aquell tema. 
Per dur a terme 1'analisi de la ligura maiiana 1'autor parteix d'una idea fona-
mental: l'obra lul-liana es destinada a un possible «actor» de 1'accib missional. 
La fmalitat primera del pensament del beat es que el cristia prengui consciencia 
de la seva fe, o el que cs el mateix, que 1'entengui per poder-la explicar poste-
riorment als infidels. En aquest punt. emperb, Llull topa amb dos obstacles que 
s i ian de resoldre racionalment: la trinitat divina i 1'encarnacio de Deu en Jesu-
crist, els dos dogmes de la fe catolica mes controvertits per a jueus i musulmans. 
Tanl en el cas de la Trinitat com cn el cas de 1'encarnacib, Llull admet la difi-
cultat que presenta 1'intent de demostracib racional. En aquest punt, Domfnguez 
desplega una magnifica explicacib de 1'entramat lullia per arribar a la conclusid 
que en la realitat es troben reflexos evidents de la trinitat divina. Aquest misteri 
trinitari pot resoldre's per mitja de les Dignitats divines, posant especial esment 
en el let que no nomes s i i a de parlar de principis de l'«esser» sind tambe de 
prinicipis del «fer». D'aquesta manera. «Dios no sblo es activo contingenter y 
ad e.xtra cn cuan to c reador - c o m o admitfan u n a n i m e m e n t e los teb logos 
musulmanes- sino tambieii es activo y productivo necessarie y ad inira en su 
misma esencia, en las personas divinas» (pag. 284). La visib dinamica de Deu (i 
per tant de 1'esser) permet d'arribar a un element clau del pcnsament del beat. 
Es aixi com entren a fer part de 1'organitzacib luli iana els principis correlatius, 
relacib explicada sinteticament i alhora concisament per 1'autor. El principi 
actiu. 1'objecte i la unib entre un i altre. la relacib que s'estableix en 1'operacid 
es converteix en principi ontologic, com afirma Domfnguez, de totes les coses. 
Igualment, per explicar racionalment l 'encarnacib de Dea tambe s 'ha de 
partir de les Dignitats divines. Diu Domfnguez que «La divina inteligencia 
conocib que Dios por ser perfectfsimo ha de obrar s iempre con la opt ima 
finalidad y que la finalidad bptima de la creacibn es que Dios se haga hombre y 
esie hombre sea Dios». Aixf. 1'encarnacib havia de donar-se necessariament. 
Crist representa la unib del Deu creador i de 1'home creat. Aixf, la figura de 
Crist s i i a cfentendre com el punt d 'un id dinamic, -are - s egu in t la teoria 
correlativa-, entrc Deu, -tivwn, i la criatura ftnita, -bile. 
Es aquest el camf que liom ha de seguir per arribar a esbrinar el paper que te 
la figura de Maria en la cosmologia luliiana. Maria es, fora cap dubte, la figura 
mes perfecta. mes propera a Deu i superior a toles les altres criatures despres del 
seu Fill. La vertadera honra. la principal dignitat que posseei.x es la de ser Mare 
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de Deu. En ella s'ha produVt la unio entre el creador i la criatura. la cosa creada. 
Per tant, es en Maria on clarament es retlecteixen les Dignitats divines. Creiem 
que cal destacar el paragraf de VArbor Scientiae que cita Domfnguez per de-
mostrar el canvi de visio implfcit en el pensament luliia. El fragment introduei.x 
la idea que 1'honra de Maria no deriva del pecat original, de la coridicio de 
pecador que te 1'home, sino de la naturalesa divina del Fill. Es aixi com 1'autor 
de la comunicacio arriba a la conclusio que la finalitat primera de Fencarnacio 
divina es Fexaltament de la creacio i no preeisament la redempcio. 
Finalment, Domfngucz tanca fapartat dedicat al tema maria amb la idea que 
per a Llull la figura de Maria en la seva obra podia tenir una clara funcionalitat 
practica, en tant que tambe era venerada per l i s l am. D'altra banda. el discurs 
maria es desenvolupat de manera fortament poetica, cosa que queda lligada amb 
la devocio que ja de bon comencament sent el beat per la dita figura. 
En darrer lloc, Domfnguez analitza com Llull es feu resso de tota la tradicio 
mariologica i la integra en el seu sistema, en 1'Ars, cosa que es possible perque 
supera els obstacles argumentatius que sorgien en altres autors. 
Pensam que la present comunicacio aporta d'una manera extraordinariament 
clara dos aspectes destacats del pensament luliia: com es resol el problema que 
presenten els dogmes de la Trinitat i de FEncarnacio i com a partir d'aquf 
s'explica la figura mariana en el discurs del beat Ramon. La comunicacio aporta 
totes les informacions necessaries per entendre que Maria, malgrat ser relegada 
a un segon terme en bona part de festudi lulifstic, ocupa un lloe primordial en 
el sistema artfstic de Ramon LIull. 
Maria-Isabel Ripoll Perello 
21) Drton, Hagele, Haneberg, Pukelsheim i Reif, A rediscovered Lliill tract and 
the Augsburg Web edition ofLlulVs electoral writings 
Un escrit que explica Forigen i el desenvolupament de Fedicio feta pel 
W W W del treball que dos dels autors (Hiigele i Pukelsheim) han preparat per a 
aquest ntimero de SL. 
A. Bonner 
22) Dupre, «The Mystical Theology of Nicholas of Cusa's Dc visione Dei» 
Als Nicolaus Cusanus (1401-1464) am S.11.1453 seine Schrift zur mysti-
schen Theologie De visione dei beendete, hinterhcB er der Nachwelt ein Werk, 
das allein schon seincn bleibenden Ruhm begruiidet haben wiirde. Als Antwort-
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schreiben auf eine Anfrage der Tegernseer Benediktinermonche gedacht, cnt-
faltet Cusanus darin nicht nur seine Vorstellung einer Mystik nicht des AITektes, 
sondern des Intellektes, sondern formuliert einen Weg vor, der zur Erfahrung 
der Schau Gottes (visio dei) fiihren soll. Darin verarbeitet er nicht nur seine zen-
tralen Einsichten vom In-eins-Fall der Gegensiitze im Bereich des Gottlichen. 
sondern auch das gesamte christliche Glaubensbckenntnis, das ihm gleichsam 
als Leitfaden dient. Mittlerweile ist der kritischen Edition und Ubersetzung von 
Jasper Hopkins (Nicholas of Cusa's Dialectical Mysticism. Text, Translation an 
Interpretive Study of De visione dei, Minneapol is 1985) die maBgebliche 
Edi t ion im Rahmen dcr He ide lbe rger C u s a n u s - G e s a m t a u s g a b e zur Scitc 
getreten (Nicolai de Cusa Opera oinnia, Vol. VI: De visione Dei, ed. v. A. D. 
Riemann, Hamburg 2000). 
Louis Dtipres kurze Wiirdigung dieses Werkes gehort zu einem Sammelband 
von 19 zum GroGteil gevvichtigen Aufsatzen. die Cusanus' zeitgeschichtliches 
Umfeld. sein P rogramm zur Kirchenreform sowie seine Chr is to logie und 
mystische Theologie behandeln. Dupre entwickelt knapp, kenntnisreich und 
aufschluBreich die Grundstrukturen der Cusanischen mystischen Theologie vor 
ihrem theologiegeschicht l ichen Hintergrund sowie die zahlreichen Diskus-
sionen, in denen er sich situiert (die Frage nach der rechten Auslegung der 
Schriften des Dionysius Areopagita, z. B. im Albertismus, die Mystik Meister 
Eckharts) . Zahlreiche treffende Charakterisierung zeigen, wie tief Dupre in 
Cusanus' Gedankcngang eingedrungen ist. So zcigt er, wie Cusanus beim For-
mulieren seiner eigenen Christologie zwischen monophysitischer und nesto-
rianischer Terminologie schwimmt. Oder er stellt fest, daB der Glaube noch im 
Denken ansetzt (S. 219). daB also Gnade und Natur. religicise Aufschwiinge und 
eine allgemeines, einfaches Suchen nach Gott bei Cusanus nicht entgegenge-
setzt werden diirfen (S. 220). Hierin sieht er den wesentl ichen Beitrag des 
Cusanus Neu und in der Heidelberger Edition leider nicht weiter verfolgt sind 
die Ahnlichkeiten zu Ruysbroek in der Rezeption Alberts und Eckharts, dic 
Dupre einigen Stellen bei Cusanus entnimmt. Der Karthauser Dionysius von 
Rijkel, ein Verehrer Ruysbroeks sowie personlicher Bekannter und Freund dcs 
Cusanus, kiime z. B. als Vermittler in Frage (S. 208-211). Es wiirde sich lohnen. 
diese Spur einmal genauer zu verfolgen. 
Den EinfluB des Raimundus Lullus auf Cusanus. durch dessen eigene Ex-
zerpte aus Schriften Llulls bestens belegt und inzwischen gut erforscht. macht 
Dupre an seiner Trini tatstheologie fest. Die Heidelberger Edition gibt ihm 
hierbci Recht. Sic verweist zweimal auf Llulls Korrelativenlehre, einmal wcnn 
Cusanus in De visione dei cap. 12, N. 49. Z. 3 (Hopkins # 50) Gottes trinita-
risches Sehen als «videns, visibile et videre» bezeichnet. das andere Mal wenn 
er zu Beginn von cap. 17. N. 71 , Z. 1 lf. (Hopkins # 75) die innertrinitarische 
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gottliche Liebe als «amor amans et amor amabilis et amoris amantis et amabilis 
nexus» differenziert. hier allerdings schon verschmolzen mit der Terminologie 
der Schule von Chartres. Dupre geht abcr weiter, indem er vermutet, daB aueh 
das fiir Cusanus so entscheidende Begriffspaar complicatio - explicatio, um 
dessen Vorgeschichte insbesondere bei Scotus Eriugena und der Sehule von 
Chartres Dupre durchaus weiB. von Lull inspiriert sei. Eine genauere Begriin-
dung fehlt allerdings. Rein terminologisch laBt sich diese Linie nicht ziehen, 
denn das Begriffspaar taucht so bei Llull nicht auf. Vom Gedanken her gilt 
naturlich auch bei Llull, daB die absteigende Stufenleiter des Seins (descensus) 
zugleich als Aufstieg (ascensus) zu denken ist und nur dureh die aufsteigende 
Riickwendung zum gottlichen Ursprung im Sein gehalten wird (De ascensu ct 
descensu intellecuts, ROU IX op. 120, von dem Cusanus eine Abschrift besaB). 
Doch wahrend Lluil die Unterschiede in der Stufenleiter des Seins hervortreibt, 
zielt der Cusanische Gedanke von explicatio - complicatio auf die unmittelbare 
Gegenwart des Einfaltenden im Entfalteten, auf die des unendlichen Gottes in 
der Welt der Endlichkeit. 
Ulli Roth 
23) Duran, Repertori de manuscrits catalans (1474-1620). Vol. II. 1 Barcelona: 
Biblioteca Publica Episcopal i Biblioteca de la Universitat 
El segon volum del Repertori de manuscrits catalans de 1'epoca moderna 
inventaria i descriu els fons de la Biblioteca Episcopal de Barcelona i una part 
dels de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (ia resta d'aquest darrer. 
queda per al volum II.2). Es tracta de fons de provinenca eclesiastica i con-
ventual. per la qual cosa es evident un predomini dels materials religiosos, 
didactics, catequetics i sobretot homiletics. 
D in te res per al lu l i isme es el ms. 728 de la Biblioteca de la Universitat de 
Barcelona (pp. 236-243) , de final del segle XV i comencament del xvi, una 
misceliania teologica d'Esteve Rotlla. O. P , quc conte. entre molts altres textos, 
copies de la Disputatio Raimundi christiani ct Homeri saraceni, del Liber 
creatione i del Liber de natura. a banda de dos textos ant i lu l i ians de Jean 
Gerson i una copia incomplcta del Directorittni inquisitorum de Nicolau Eime-
ric, amb interpolacions d'obres de Llull. El ms. 432 de la Biblioteca Episcopal 
conte la segona part de 1'obra Syntagmata sacra divinorum mysteriorum (1614-
1616) de Joan Pau Fonts: segons les autores del cataleg, entre les fonts citades 
hi ha un passatge del Blaquerna (pp. 53-54). 
Albert Soler 
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24) Eastman, «Papal Abdication in Latcr Medieval Thought» 
32) Forni, «Pietro Giovanni Olivi di fronte alla rinuncia di Celestino V» 
Amb pocs anys de diferencia John Eastman i Alberto Forni han fet dues 
contribucions a la questid de la renunciabilitat del papat i al cas de Celestf V. El 
llibre d 'Eastman es d 'un abast mes ampli i es dedica a fer un repas al tema a 
traves dels casos historics de rentincies a ' la dignitat episcopal , dels casos 
llegendaris, de les circumstancies que van portar a Pietro da Morrone a «il gran 
rifiuto» i, sobretot, a les posicions cPautors com Pere de Joan Olieu, Ubertino da 
Casale, Godofred de Fontaines, Pcre cPAlvernia, Gil de Roma, Joan Quidort, 
e t c , i tambe Ramon Llull i el Blaquema. El treball de Forni se centra mes en la 
posicid de Pere de Joan Olieu, expressada a la lletra a Conrad d'Offida del 14 de 
setembre de 1295 i de Ia Quaestio de remtntiatione papae que se suposa mes o 
menys coetania, perd no oblida tampoc el context historic ni els altres autors 
contemporanis; i inclou tambe Llull i el Blaquerna. De fet, Forni va mes a fons 
en Panalisi que no Eastman, que es mes descriptiu (i que fa algunes interprc-
tacions pintoresques, com les de Pepisodi de la renuncia del papa Blaquerna, 
pp. 37-38). Al contrari del que han fet altres autors, Forni troba explicables i 
coherents les posicions d'01ieu contra els cspirituals que qtiestionaven la renun-
cia del papa Celestf i la subsegiient eleccid clel papa Bonifaci amb les premisses 
de la seva teologia de la histdria: «Negando la possibi l i ta clella renuncia 
celest iniana in nomc di una pretesa assolutezza della figura del pontefice 
romano, essi condannano alPimmobilismo la storia della Chiesa, poiche tolgano 
ad essa la «novitas», che e a sua volta lo strumento indispensable che ha consen-
tito ai papi del Xlll secolo di clichiarare la Regola di Francesco veramente apos-
tolica» (p. 143). 
El Blaquerna, correctament datat pels dos autors uns deu anys abans de Ce-
lestf V, posa de manifest que no era inconcebible plantejar la reniincia cPun 
papa, cosa qtie els canonistes admetien. Tanmateix, la renuncia del papa Bla-
querna, plantejada com a exercici de la lliure voluntat de 1'implicat clavant d'un 
col-legi cardenalici que es limita a obeir, no a aconsellar ni a acceptar la dimis-
sid, provaria que la ficcid lull iana es lltiny dels fets de 1294 i dels problemes 
ideoldgics que va suscitar. Olieu, per exemple, ddna molt mes protagonisme als 
cardenals, com a representants de PEsglesia, en Pacceptacid necessaria de la 
renuncia. 
Aquests treballs posen de manifest la vigencia encara de Particle, ja classic, 
de don Sebastitin Garcfas Palou, «El beato Ramon Llull y la cucstidn de la 
renunciabilidad de la scde romana», Analecta Sacra Tarraconensia 17 (1944), 
pp. 67-96. 
Albert Soler 
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25) Egea i Ger, «Educacidn y polftica en Ramon Llull» 
26) Egea i Ger, «Ramon Llull: del combate espiritual al combate por las armas» 
27) Egea i Ger. «Fe y razon en Ramon Llull» 
Amb data de 1'any 2000 han aparegut tres treballs sobre Llull signats per 
Marc Egea i Ger, forca relacionats entre si pel que fa al contingut. En el primer 
d'aquests tres estudis, «Educacion y polftica en Ramon Llull», 1'autor planteja 
1'estreta relacio que tenen els dos ambits del tftol en cl projecte lul-lia de 
reforma social. En primer lloc, 1'educacid es el que ha de dur 1'home a coneixer 
la tinalitat de la seva existencia en aqtiest mon, o sigui. a assolir la salvacio de 
1'anima, per a la qual cosa es imprcscindible entendre. amar i recordar Deu. 
Aquest objectiu pedagogic es indcstriablc d 'una reforma social quc. en un 
context de pau a 1'interior de Ia cristiandat. permeti a 1'apostoli desenvolupar els 
mitjans per tal quc el poble dels cristians conegui, ami i recordi Dcu. Per la seva 
banda, el prfncep. i amb ell els cavallers, ha de garantir aquesta pau. i defensar 
la veritat de la fe catolica i impulsar-ne la difusio. 
En els altres dos articles esmentats, s'hi desenvolupen alguns dels aspectes sols 
apuntats al primer. Aixf, a «Ramon Llull: del combate espiritual al combatc por las 
armas», se centra en la divulgacio de la fe entre els infidels. De fet, torna a incidir 
en el ja molt comentat tcma de 1'evolucio observable en 1'obra de Llull entre les 
dues posicions possibles a 1'hora de convertir els infidels: fer-ho mitjancant la 
paraula - o sigui. amb les «raons necessaries»- o mitjancant la croada. Lintcres 
d 'Egea es focalitza sobretot en els motius que haurien conduit progressivament 
Llull a defensar la croada, entre els quals esmenta, a mes dels fracassos previs dels 
intents de disputa duts a terme per Ramon, la lluita contra la penetracio de 
1'averroisme, que Llull interpretaria com «la conquisla de las tierras cristianas por 
parte de oriente» (p. 652); les actuacions de la secta dels assassins, i, linalmcnt, les 
influencies mes o menys difuses d'altres autors cristians, com ara Roger Bacon. 
Pel que fa al tema del darrer dels treballs, «Fe i razon en Ramon Llull», no 
ha estat menys comentat que el de 1'anterior. Lgea. malgrat que ja cfentrada 
digui que «prefiero no posiciuiiarme hacia un lado u otro», acaba negant que el 
beat pugui ser acusat de racionalista pel fet que pretengui persuadir els intidels 
mitjancant «raons necessaries», ja que aixo no implica que la fe no tingui un 
paper en el proces de conversio. Tant es aixf que arriba a alirmar que «la im-
portancia que Llull otorga al entendimiento o a la razon es solamente para los 
infieles. En los cristianos. la razon esta siempre en el mismo nivel c]ue la fe, 
aunque puede ser que la fe supere al entendimiento. sin oponerse a el. porque cs 
cl camino que mas cristianos pueden tomar» (pp. 392-393). 
Val a dir. en general, que les argumentacions cle 1'autor desenvolupa als 
treballs segon i tercer son massa deutores dels estudis que cita. ITaltra banda. 
150 STUDIA LULLIANA 
pero. tampoc no poden ser considerats estats de la qiiestid, ja que tots tres arti-
cles presenten clares mancances bibliografiques (i sovint tambe un iis poc efec-
tiu de determinats dels titols citats). Aixf, per exemple. malgrat que al treball 
sobre fe i rab comenti in extenso el cap. 154 del Llibre de contemplacio, o hi 
afirmi que els referents i les doctrines adoptades per Llull «empezaban a estar 
obsoletas» (p. 394). no esmenta en cap moment ni els estudis de J. E. Rubio ni 
els de J. M. Ruiz Simon. Un comentari a part, el mereixen les edicions de textos 
luli ians emprades, majoritariament superades per publicacions mes recents que 
les citades, entre les quals no trobem cap volum de les ROL ni de la NEORL, ni 
tampoc cap dels tftols luHians inclosos a la col ieccib Els Nostres Classics. 
J. Santanach 
29) Federici Vescovini. «L'aristotelismo latino» 
Per avere u n i d e a de l l impat to che fopera di Aristotele e dei suoi commen-
tatori ebbe sulfoccidente cristiano. si pub affermare che 1'intero dibattito filoso-
fico del sec. xm coincide con la storia di quel fenomeno variegato e composito 
noto con il nome di aristotelismo latino. La penetrazione delParistotelismo, e 
piii in generale del pensiero arabo e bizantino oltreche classico, invesfi le certez-
ze di un in te ra cultura avviando un serrato confronto da cui scaturi, se non la 
scienza moderna - c o m e vogliono alcuni interpreti-, certamente la possibilita di 
una nuova e diversa cosmologia nel mondo cristiano. 
II profilo di Graziella Federici Vescovini ripercorre in modo sintetico, ma 
completo e problematico. le diverse fasi della ricezione delfopera di Aristotele, 
insiste sul carattere composito del fenomeno, sulle sue sfumature. sulf impor-
tanza delle mediazioni culturali che subi a partire dal tv fino al xvi secolo. Le 
rigide schematizzazioni, come aristoteiismo cristiano, aristotelismo eclettico, 
aristotelismo eterodosso o pagano proposte da F. Van Steenberghen , non 
aiutano a cogliere pienamente il signiflcato di questo movimento nell intr icato 
contesto storico-dottrinale del Duecento. Tale complessita deriva da vari fattori, 
in particolare dai modi di trasmissione e di interpretazione del corpus aristo-
telico. Le traduzioni (o commenti) da l fa rabo , dal siriaco, dal greco, spesso 
venate di neoplatonismo e stoicismo, fecero delf Aristotele latino medievale un 
insieme sostanzialmente spurio: «e infatti evidente chc per aristotelismo latino 
medievale s i n t e s e r o dottrine ed insegnamenti diversi, fortemente influenzati 
dalla filosofia e dalle scienze arabe e ebraiche, nonche da una sopravvivenza 
della tradizione del neoplatonismo tardo pagano» (pag. 235). 
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La storia dell 'aristotelismo latino e anche la storia del conflitto fra istituzio-
ni, di ripetute interdizioni e condanne. Dal 1230, quando attraverso le traduzioni 
di Michele Scoto si diffuse l 'aristotelismo averroistico, il contrasto fra Arli e 
teologia, fra filosofia araba e teologia cristiana. divenne insanabile. Sul corpus 
aristotelico filosofi e teologi avevano fondato la loro ricerca della verita. era 
percio inevitabile che si aprisse un conflitto fra i due schieramenti proprio sulla 
natura di questa ricerca, dal momento che la verita filosofica non avrebbe mai 
potuto coincidere con quella scritturale. La condanna delle 219 proposizioni 
averroistiche da parte di Stefano Tempier (1277) investi in pieno l 'autonomia 
della verita filosofica che i maestri delle Arti di Parigi volevano indipendente da 
quella del cristianesimo. 
Nemmeno faverroismo latino non fu un blocco omogeneo di dottrine, piut-
tosto un movimento che raccolse tanto f avve ro i smo spurio quanto quello 
composito. Uappellativo di «averroista», usato per la prima volta da Tommaso 
nel De unitate intellectus (1270), assunse progressivamente un significato piu 
esteso e fini per includere tutti coloro che, a vario titolo, si ispirarono alfopera 
di Aristotele. f i m m a g i n e monoli t ica del movimento si deve piuttosto agli 
avversari dei maestri delle Arti, cosi come la dottrina della doppia verita, che fu 
imposta come conseguenza logica delle loro affermazioni. Una lettura attenta 
dei testi di Sigieri di Brabante e di Boezio di Dacia rivela infatti una posizione 
meno radicale di quella attribuitagli da Tommaso d 'Aquino, poi raccolta dal 
Tempier. 
II profilo della Federici Vescovini si concentra sul nodo centrale del dibattito 
apertosi con la penetrazione delFaverroismo, quello dei rapporti fra teologia e 
filosofia, con il quale si confrontarono i piu importanti teologi del secolo xill. 
Per Bonaventura la filosofia e «ancilla theologiae»; Alberto Magno ebbe il me-
rito di distinguere. senza contrasti o incomunicabilita assoluta, fambi to della 
filosofia da quello della teologia; Tommaso scelse di ricorrere alla stessa arma 
usata dagli avversari, la filosofia della natura peripatetica. per difendere la dot-
trina cristiana del fanima individuale. 
In questo complesso dibattito dottrinale, Raimondo Lullo viene presentato 
come fesponente di un «autentico anti-averroismo arabizzato». Nella sua opera 
si possono individuare ahneno due campagne distinte contro il diffondersi delle 
idee di Aristotele: la prima si apre con la Declaratio Rainntndi per inoduni dia-
logi edita (1298), una difesa della condanna del Tempier (ripresa anche nei piii 
tardi Sennones contra errores Averrois. scritti apologetici e dialettici composti a 
Parigi nelfapri le 1311); alla seconda campagna (1309-11), piu esplicitamente 
antiaverroistica (diretta contro la seconda generazione di averroisti. rappresen-
tata da Giovanni di Jandun e da Taddeo di Parma). risalgono il Liber reprobatio-
nis aliquoruni errorum Averrois, il Liber de fallaciis, la Disputatio Raimundi et 
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Averroistae, il Liber contradictionis, il Liber de ente. Si tratta di un nucleo 
cospicuo di scritti diretti contro Averroe, considerato 1'ispiratore di quanti 
negavano la potenza infinita di Dio, Pindividual i ta de lPan ima umana e la 
creazione del mondo nel tempo. Sulla posizione lulliana, rispetto alla sintesi 
della Federici Vescovini, si pub precisare che Popposizione ad una separazione 
della filosofia e gia enunciata nel Libre de contemplacio del 1273-4 (cap. 364, 
9; OE II 1242) e che essa costituisce una delle ragioni fondanti delPArte. Lullo 
affida a lPArte la soluzione del contrasto fra scienza di Dio e scienza della 
natura, la promuove come strumento di concil iazione, e al tempo stesso di 
superamento, delle aporie fra i due ambiti. Alle tesi che nel secolo Xlil oscillano 
fra autonomia e ancillarita della filosofia, Lullo risponde proponendo «precisa-
ment la seva Art [...] com una ciencia que pot resoldre els problemes que 
implica Pexistencia d 'una "filosofia separada" (com una solucib. per tant. a la 
crisi de la unitat de la saviesa cristiana que aquesta comportava) i. alhora, com 
una c iencia que havia de permetre const i tuir la teologia com una ciencia 
realment demostrativa» (Josep M. Ruiz Simon, L'Art de Rainon Llull i la teoria 
escoldstica de la ciencia, Barcelona: Quaderns Crema, Assaig 1999, pag. 343). 
L'Arte e la risposta lulliana contro Pautonomia della filosofia, e un metodo che 
fa della teologia una scienza basata su ragioni necessarie, e il tentativo estremo 
di difendere Punita del sapere contro le spinte centrifughe innescate dalfaris-
totelismo. 
E. Pistolesi 
30) Fennessy, «The B Manuscripts in the Franciscan Library Killiney» 
La Biblioteca dels Franciscans de Killiney es va inaugurar el 1946 als locals 
del convent de Diin Mhuire, al sud de Dublfn, i acull tots els fons antics de 
Porde a Irlanda, entre els quals es compten diversos manuscrits en llengua irlan-
desa de gran valor histbric. El cataleg del pare Fennessy, actual bibliotecari del 
centre, esmenta les 15 series documentals (de la A a la Q) que va establir el seu 
precedessor, el pare Canice Mooney. A la serie B s'hi inclouen, entre cfaltres, 
els cbdexs de procedencia continental heretats del col legi de Sant Isidor cle 
Roma, que, com a mesura preventiva de possibles desamortitzacions, van ser 
enviats a Irlanda el 1872 despres que Pexercit italia ocupes la ciutat eterna. 
La serie B reuneix 166 cbdex, que van del segle XI al XVII i cstan escrits en 
diverses llenglies romaniques, semftiques, grec, angles i irlandes. Aquf ens 
interessen cinc manuscrits lul i ians en catala i Uatf, alguns molt notables. que 
conexfem ja per la descripcib que en va fer J.N. Hillgarth a LL, 10. 1966, pp. 
73-79. Es tracta dels manuscrits 45, 48, 84, 95 i 100. El 95 es una cbpia catalana 
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en pergamf i en doble columna, del segle xiv, dels Comencaments de medicinu 
amb una molt bona qualitat textual; els altres sdn miscelTanis, i el 48 presenta la 
particularitat de ser una cdpia del segle xvn autenticada davant de notari. 
Lola Badia 
31) Font Roig, «Bases antropoldgicas y metaiTsicas del "Ars Luliana"» 
L'estudi consisteix en un repas a l'articulacid de les idees mes importants 
que sdn a la base de la lilosofia lulTiana: la doctrina de les dignitats. la dels cor-
relatius, la demostracid de 1'existencia de Deu, Fhilemorfisme, Fescala dels es-
sers, etc. L'autora remarca Forigen platdnic d'aquestes premisses, sense oblidar. 
pero, la part que correspon en el sistema lulTia a la influencia aristotelica. Cada 
aspecte es resumit amb la intencid d'oferir un panorama general que condense 
alld mes essencial del pensament del Beat, contemplat en el context filosdfic 
medieval, de manera que configura una enumeracid d'aspectes litils per tal que 
els «no iniciats» ubiquen la lilosofia lulTiana. 
J. E. Rtibio 
33) Galmes i Sanxo, Articles, prdlegs i altres treballs. Epistolari 
Aquest volum constitueix el quart i tiltim tom de les obrcs completes de 
Salvador Galmes, la tasca intelTectual del qual abasta aspectes diversos entre els 
quals destaquen la narrativa i el ItilTisme. La seva produccid dins aquest darrer 
ambit fou objecte dels reculls anteriors Escrits sobre Ramon Llull (1990) i 
Luilisme (1997), dedicats fntegrament a Fobra sobre el beat. Ara, perd, en el 
tom miscel-lani que comentam, s'hi contenen dos treballs menors de tenor 
lulTia no inclosos als volums esmentats. que completen la produccid de S. G;il-
mes en la faceta lulTiana. El primer. Ramon Llull (Raymond Lulle) et son cltef-
d'oeuvre le «Libre de Contemplacid», es un escrit de caracter divtilgatiu. ela-
borat amb la intencid de difondre Llull arreu. El principal interes del treball rau 
en les vicissituds de Fepoca en que fou redactat -el franqtiisme dels anys 4 0 -
qtte obligaren Fautor, que tant es va distingir pel seti compromis amb la cultura 
catalana i la defensa de la identitat del nostre pais. a haver de prescindir de la 
denominacid de catalana en referir-se a la llengua de Llull, a la qtial ha d 'ano-
menar romance o vulgar. Fins i tot per tal d'evitar el dcspropdsit de considerar 
Llull «espanyol», el defineix com «el mas grande de nuestros escritores penin-
sulares en la Edad Media y uno de los hombres mas prodigiosos de la Plumani-
154 STUDIA LUU.IANA 
dad» (p. 153), tot i que Llull tampoc no fos propiament «peninsular». Es un 
article, en definitiva, valuos per copsar un cop mes els efectes del pr imer 
franquisme sobre la inteliectualitat illenca. Quant al segon text, Edicion de las 
Obras Lidianas. La actitud de Don Antonio M. Alcover, es tracta de la polemica 
aspra que mantengue Galmes amb Mn. Alcover arran de 1'edicio dels textos 
lul i ians, que el curador d'aquest volum estudia mes extensament en un altre 
lloc, i que permet coneixer les circumstancies i entrebancs pels quals passa la 
Comissio Editora de les obres del beat. 
Gabriel Ensenyat Pujol 
34) Gambra, «The Fallacy of the Accident in Peter of Spain's Tractatus and in 
other Thirteenth-Century Works» 
Un repas de la faliacia de 1'accident en Aristotil i en diversos autors medie-
vals, que acaba amb un apartat sobre aquesta fallacia a la Logica nova lul l iana. 
Despres d 'un comencament desafortunat, que confon l'Art amb la logica, i que 
sembla desconeixer els treballs de Lohr sobre les fonts europees de la logica 
luli iana, 1'apartat segueix amb una demostracio que el text de Llull sobre la 
faliacia de 1'accident es gairebe identic al d'un De fallaciis ad quosdain nobiles 
artistas atribuit a sant Tomas i que sovint es troba substituVt pel tractat VII en els 
manuscrits italians de les Summulae logicales de Pere Hispa. Aixo demostraria 
que la logica lul i iana entronca amb una tradicio dominicana italiana. Aixi acaba 
proporcionant una contribucio valuosa i interessant a 1'estudi de les fonts luliia-
nes. 
A. Bonner 
35) Gaya, «Ramon Llull, il su impegno missionario» 
Secondo il racconto della Vida coetdnia, Llull decise di partecipare al conci-
lio di Vienne (1311), indetto da papa Clemente V, per contribuire alla «reparacio 
de la fe ortodoxa»: al concilio sottopose le proposte dottrinali e politichc assun-
te subito dopo la conversione (come 1'istituzione di monasteri dove si potesse 
apprendere la lingua degli infedeli o 1'idea della crociata), accanto ad altre 
dettate da una preoccupazione piu recente, quella per la diffusione delPaver-
roismo nel mondo cristiano. Nel programma di Vienne si sommano tutte le 
posizioni che avevano caratterizzato fmo ad allora i rapporti fra mondo arabo e 
mondo cristiano: lo spirito apologetico, la vocazione al martirio, 1'ardore evan-
gelizzatore, 1'ineluttabilita della crociata. 
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Jordi Gaya ricostruisce le componenti storiche e dottrinali che ispirarono 
1'articolata prospettiva lulliana. Grazie al contatto con l 'Islam vissuto nella 
natale Mallorca, Llull scelse la via dell ' immersione culturale da conseguire ap-
propriandosi della lingua e del sistema dimostrativo degli avversari. La predi-
cazione non poteva infatti prescindere dai procedimenti razionali ed argomen-
tativi sottostanti alla cultura islamica: i cristiani dovevano impadronirsene per 
creare le basi di un dialogo fondato su ragioni necessarie univcrsalmente ac-
cettate. 
Dopo le esperienze di predicazione a Tunisi e a Bugia, Llull preciso la sua 
idea di missione passando dal «dialogo» alla «disputa». II cambiamento viene in 
genere ricondotto ad una sfiducia nelle possibilita di scambio fra le due culture, 
dovuta sia alle iniziative belliche dei musulmani (la presa di San Giovanni 
d'Acri risale al 1291), sia all'indifferenza con cui gli stessi cristiani ascoltarono 
le sue richieste. 
La complessita della proposta lulliana si puo spiegare, al di la delle espe-
rienze dirette, anche tenendo conto della diversita dei suoi referenti: la via della 
disputa era praticabile soio con gli esponenti piu illuminati dell 'Islam, secondo 
il modello illustrato nel Libre del gentil e dels tres savis (1274-76?): sul piano 
politico Ia crociata si rivelava invece lo strumento piu efficace per contrastare la 
massa degli infedeli che ormai minacciavano militarmente la cristianita. La dis-
puta e la crociata non sono strumenti alternativi, non si escludono a vicenda, ma 
sono parte di un progetto articolato, compendiato nel Liber de Jine (1305), che 
non perde mai di vista la realta del contesto nel quale si deve agire. Ricorda a 
questo propos i to Gaya che Llull «concepisce la storia della r ivelazione e 
d e l f a n n u n c i o de l la fede in t appe di f ferent i , cui c o r r i s p o n d o n o metod i 
differenti». In nome della fede Llull contempla tutti gli strumenti a disposizione 
del missionario, anche il martirio e la crociata, senza mai abbandonare la pro-
pensione al dialogo, che egli cerco di promuovere con ardore fra tutti i cristiani. 
In tal modo, con la sua urgenza missionaria, Llull «apre la teologia ai laici». 
E. Pistolesi 
36) Hamesse, «Un nouveau glossaire des neologismes du latin philosophique» 
Aquest article es com una presentacio d'un glossari de neologismes del llatf 
filosofic que fautora esfa preparant. Com a exemple de mots a tractar. pren els 
neologismes derivats d'«intellectus», com son «intellectibilitas», «intellectivi-
tas» i «intellectilicatio». Sobre el primer, dona exemples trets de comentaris del 
s. X I I sobre el Liber de trinitaie de Boeci, textos que, amb el seu interes a oferir 
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proves racionals de la fe, son en certa manera precursores de Llull. Sobre el 
segon (junt amb el primer), ddna un exemple tret directament de Llull, de la 
Declaratio Raymundi (ROL XVII, 277-8). 
A. Bonner 
37) Hartnett, «He'II to the Moors» 
Un poema curids que narra i dramatitza en devers 230 lfnies la vida del beat, 
donant un gran relleu a la historia de la dona amb el pit canceros, i acabant amb 
la mort per lapidacid al nord d'Africa. La visid romantica de Llull, pero ex-
pressada amb forca i conviccid. 
A. Bonner 
38) Higuera Rubid, «Del horror al ocio en el "Ars" luliana y el problema del 
vacfo en la discusidn Leibniz-Clarke. Principios teologicos en la epistemolo-
gfa de la ciencias» 
Jose G. Higuera Rubio apunta que Pobjectiu del seu article es 1'estudi de les 
relacions entre els atributs de Deu, 1'ordre de la naturalesa i el coneixement 
huma. Aquest estudi preten portar-Io a terme a traves de 1'analisi de dos casos 
«prominents»: les reflexions de Llull entorn a la inexistencia d'ociositat en la 
naturalesa i la negativa de Leibniz. a acceptar Pexistencia de buit en 1'espai. En 
el transcurs d'aquesta analisi, 1'autor posa emfasi en els punts de contacte exis-
tents entre els pressuposits teologics i gnoseologics d'aquests dos pensadors, 
particularment en el fet que tant l'un com 1'altre afirmen, en dues afirmacions 
que serien els fonaments sobre els quals s'establiria la ciencia general (Ars o 
Mathesis): 1) la no contradiccio dels atributs en la unitat de la causa primera 
(Deu) i 2) la impossibi l i tat que les llcis naturals que regeixen els fets no 
convinguin amb aquesta no contradiccid. 
Lamentablement, els continguts de 1'article d'Higuera no estan, a l 'entendrc 
dcl ressenyador, a Palcada dels dos casos realment prominents en els quals sc 
centra l 'estudi . Per raons multiples. En primer lloc, pel mal lis que 1'autor 
tendeix a fer de la terminologia filosofica, com es pot veure quan ja en el mateix 
tftol de Particie paiia, amb una redundancia conceptualment cacofonica de l '«e-
pistemologia de les ciencies» o quan, ja en el cos dc Particie, confon la «indis-
cernibilitat» amb la «discernibilitat» o fa un us mes que imprecfs de Pexpressio 
«contradiccid aparent» (per no parlar d'un lapsus en una citacid que converteix 
un «teleologiques» en «teologiques»). En segon lloc. perque Pautor no sembla 
RhSShNYhS 157 
coneixer de primera ma les obres lullianes (com revela el fet que citi. gairebe 
exclusivament, alguns passatges recollits d'un linic article de L. Elijo Garay i 
deixi de banda nombrosos passatges de les obres de Llull que podrien ser-li de 
gran utilitat). En tercer lloc, perque 1'autor no sembla coneixer tampoc. ni que 
sigui de segona ma, un tema tan important en 1'obra de Llull com la teoria dels 
correlatius, una teoria sense el coneixement de la qual no sembla que es pugui 
parlar amb massa pertinencia de l'horror a l'oci i del rebuig de la vacuitat en 
1'obra luli iana. En quart lloc, perque 1'autor escamoteja al lector qtiestions im-
portants per a la correcta contextual i tzacio d 'a l lo que s 'expl ica (com. per 
exemple, el paper que en el debat sobre el buit interpreta 1'acusacio que Clarke 
fa a Leibniz de convertir Deu en un rei absent, en un rei que no governa el mon, 
en defmitiva, en un «Dieu faineant», una acusacio que Leibniz evidentment no 
accepta, pero cal tenir en compte quan es parla, com es diu a proposit de 
Leibniz, de l '«accio contfnua de Deu sobre la naturalesa» com de 1'accio d'un 
sobira). En cinque lloc. perque 1'autor mostra un coneixement molt limitat de la 
bibliografia secundaria (el ressenyador, per exemple, troba a faltar, posat a no 
dcmanar massa, els efectes que, en 1'escriptura de 1'articie, hauria pogut tenir la 
lectura de dues obres classiques com The great chain ofbeing, d 'A.O. Lovcjoy, 
i From cle closed world to the infinite universe, d'Alexandre Koyre). Aquestes 
raons, i algunes altres que tenen a veure amb el tractament concret que 1'autor 
realitza d'algunes de les qiiestions que van apareixent al llarg a 1'article, fan que 
aquest estudi, que fixa la seva atencio en un tema de gran interes, no resulti una 
lectura massa gratificant. 
Josep Maria Ruiz Simon 
39) Hipocrates, Aforismes. Traduccid catalana medieval 
«Vida breu, art longa, temps poch, spariment fallibre, lo jutjar greu»: aixf 
comenca el primer dels Aforismes (o Amforismes, com diuen els manuscrits 
antics), que hom atribueix a Hipocrates de Cos, autor medic grec del pas del 
seglc v al iv aC. La conclusio d'aquest inici per part del pare de la medicina 
occidental es que cal posseir un saber eficac i practicar una terapeutica segura. 
Heus acf una idea que impregna la ciencia de la salut, tal com la universitat 
medieval la va fer accessible a Ramon Llull, que va visitar la facultat de 
Montpeller, on no es improbable que hagues «oit» un text tan fonamental com 
aqucst. Als Comenqaments de medicina el beat juga amb la idea que cal una 
drecera per als futurs professionals: 
Con fcbra sia la pus universal malautia, ct cor csta art sia abreujada per so quc cn 
brcu dc tcmps traga dc trcbay los csco lans pobrcs. que pcr pobrctai an ircbayl cn 
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continuar l'cstudi de medicina, c cor los comensamens universals son demostracions 
ct c o m e n s a m e n s als c o m c n s a m c n s particulars, per aso nos en gcneral tractam de Ies 
febres tan so lament , cl c s q u i v a m a tractar dc lcs altrcs malaut ics pcr so que no 
a longem la ari, ei pcr aso cor pcr la art potz devalar dc l'universal al particular, et dc 
los uns c o m c n s a m c n s a los alircs (Dist. 1, cap. 5). 
L'«abreujament» de l'Art de Ramon ja sabem que va per una altre cantd. i. 
no cal dir, la seva consideracid pels pocs recursos dels estudiants. Tanmateix no 
hi ha dubte que 1'existencia de textos medics en catala al segle xiv es una dada 
del maxim interes per als lull istes, ja que, d'entrada, permet de jutjar amb mes 
precisid 1'tis que Ramon va fer de la llengua popular. D'altra banda, la histdria 
de la transmissid de les traduccions mediques pot iHustrar alguns avatars de la 
de Llull en llengua vernacla (cdpies descurades, grafies aberrants, presentacions 
atipiques). 
Els Aforismes publicats per Antdnia Carre i Francesca Llorens procedeixen 
d'un manuscrit conservat al ms. 568 de la Biblioteca Municipal de Bordeus, on 
van acompanyats de la glossa de Gale. Hi ha altres traduccions del Aforismes, 
conservades fragmentariament, que tambe han estat preses en consideracid en 
aquest llibre, concebut com una modesta perd sdlida contribucid a la fixacid del 
patrimoni cientific catala medieval i a festudi del lexic tecnic. La introduccid 
presenta una visid sintetica del paper dels Aforismes dins de VArticella, d'tis 
universitari, i de la seva presencia en les biblioteques medievals catalanes. 
Lola Badia 
40) Huisman, Socrate sur Internet. Pour unc philosophic mediatique 
Es un llibre que investiga «LTiistoire des rapports entre philosophie et com-
munications», i que al cap. I, part 2, titulada «La "caracteristique universelle": 
Lulle, Leibniz» (pp. 31-40) presenta un Llull mes recognoscible per a f e s -
pecialista que la majoria de llibres d'aquesta mena, perd amb aixd i tot no es 
troba exempt de formulacions discutibles. Mirant a traves de la Iupa leibniz.iana, 
presenta 1'Art com una llengua univcrsal. Llull no hauria volgut emprar el llati o 
el grec com a tal (desconeix el conegut passatge de Blaquema sobre 1'iis univer-
sa! del llatf), i per tant crea un llengua nova, qtie seria 1'Art, una eina que trenca 
les barreres lingtifstiques i que pot funcionar igualment be per a tothom. Accep-
ta el siHogisme aristotelic, i fins i tot el siHogisme modal (vegeu la ressenya 
del num. 12 mes amunt). Perd llavors diu -cosa per a la qual seria injust criticar-
lo, perque fa mig segle que es va repetint, fins i tot entre especialistes- que PArt 
es un sistema per trobar, per a qualsevol subjecte, tots els predicats possibles, a 
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ii de seleccionar el «qui lui convient rigoureusement» i aplicar-li el «moyen ter-
me vrai» que proporcionaria «une conciusion vraie». Per que aixo pogues fun-
cionar, hauria de ser «une methode de decouverte (ar.s inveniendi), alors qu'il 
demeure un art de classer a la maniere de la logique aristotelicienne». Aquesta 
afirmacid sorprenent es podria contrastar amb una altra molt mes correcia. on 
diu que Llull fa un «renversement du principe essentiel de la tradicion scolas-
tique» representada per sant Tomas, que diu que «operari sequitur esse». mentre 
que el beat diu que «esse sequitur operationem». 
A. Bonner 
41) Janer Manila, De Veducacio del jove Blanquerna 
Reiiexions diverses sobre Llull i la seva concepcio pedagogica, a partir 
sobretot de la Doctrina pueril; bibliografia no gens posada al dia. 
Albert Soler 
42) Jaulent, «A filosofia do ato de ser e Raimundo Lulio (Ramon Llull)» 
Aquest article d'Esteve Jaulent parteix de manera implicita de 1'adhesid a 
dos pressupdsits de Pautodenominada philosophia perennis: 1) la conviccid que 
existeix una filosofta veritable que. des dels presocratics, s i iauria anat trobant 
progressivament al llarg de la historia i que hauria assolit la seva cristaliitzacid 
mes felic cn Pescolastica cristiana medieval i, mes en concrct. en 1'obra de 
Tomas d 'Aquino, que n'oferiria Pesquelet doctrinal. i 2) la visid del sistema to-
mista no com un sistcma complet i tancat en una epoca histdrica donada. sind 
com un pensament. per be que no depassable, si aprofundible a partir de noves 
aportacions que, pel que fa a 1'essencial, es mantinguin fidels a la doctrina tra-
dicional. A partir d'aquests pressuposits neoescolastics, Jaulent traca, en primer 
lloc, una breu historia de la metaffsica de 1'esser des de Parmenides fins a 
Tomas d 'Aquino cadascun dels episodis de la qual sdn presentats com un pas 
endavant respecte a Panterior cn la «recerca racional» que la protagonista d'a-
questa histdria, la filosofia, fa de la veritable doctrina ontologica. A continuacid, 
un cop acceptada la tesi que la tasca del tomisme futur es 1'aprofundiment en 
Pestudi de Pacte de 1'esser, Jaulent vol mostrar que 1'ontologia luli iana s'arti-
cula amb les conquestes anteriors de la philosophia perennis i pot ser visla. 
gracies a la seva penetracid en el dinamisme intrfnsec a les perfeccions, com un 
aprofundiment de les especulacions tomistes sobre 1'acle de 1'esser. Lart ic ie . 
evidentment, no entra a considerar aquells aspectes filosofics que, en cas de scr 
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considerats, portarien, a parer del ressenyador, a concloure la total incompatibi-
litat entre 1'ontologia luliista i la tomista. 
Josep Maria Ruiz Simon 
43) Jaulent, «O conceito de natureza em Liilio e su aplica§ao ao ser humano» 
Partint tambe de fadhesid als dos pressupdsits de la philosophia perennis 
assenyalats en la ressenya anterior, Esteve Jaulent vol mostrar en aquest article 
que Llull es un precursor d 'una nova ciencia, Pantropologia transcendental, 
sorgida a les acaballes del segle XX gracies a la confluencia de Ia teoria neoesco-
lastica de la ciencia i el «descobriment» -pe r part de Leonardo Polo, profesor de 
la Universitat de Malaga- de la persona humana eom un «esser transcendental-
ment diferent». A parer de 1'autor, la concepcid l u l i i ana de la naturalesa 
humana «obre perspectives extraordiniiries» (cal suposar que per a 1'aprofundi-
ment en una suposada direccid correcta d'aquesta presumpta nova ciencia sor-
gida, com un nou brot, de 1'arbre de la doctrina tradicional). Aquest descobri-
ment tindria a veure, sempre, com espero que resulti obvi, segons Jaulent: 1) 
amb la clara distincid que LIull estableix, per 1'autoconsciencia, entre 1'home i 
Panimal , 2) amb Pexplicacio ontoldgica que Llull apunta de Porigen de la 
consciencia religiosa, que apareix en totes les epoques de la humanitat, i 3) amb 
el fet que Pantropologia lul i iana mostra les infmites possibilitats de creixement 
de fesser huma. 
Josep Maria Ruiz Simon 
44) Jaulent, «Breu Consideracid sobre la Regla B de 1'Ars Luli iana» 
Repas a la metaffsica i f epistemologia luli ianes, sobretot en els dos vessants 
de factivitat de f esser (amb el seu mecanisme correlatiu) i de Ia distincid entre 
activitats prdpies i apropiades, tot aplicat a la Regla B de f Art, que tracta de 
dubte, afirmacid o negacid. 
A. Bonner 
46) Kilcher, Die Sprachtheorie der Kahbala als dsthetischcs Paradigma: die 
Konstruktion einer dsthetischen Kabbala seit der friihen Neuzeit 
Die umfassende, dicht und auf hohem Reflexionsniveau geschriebene Studie 
von A. Kilcher zur Kabbala vom Mittclalter bis ins 20. Jahrhundert wird sich 
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sicher ihren Platz als Standardwerk erobern. Dies gilt auch gerade deshalb. weil 
der Autor einen bewuBt postmodernen Interpretationsansatz wiihlt. Kilcher 
untersucht die Kabbala nicht primar als ein historisches Phanomen mit seinen 
geschichtlichen Konkretionen und Verzweigungen oder als eine metaphysische 
Idee durch eine phi losophische Interpretat ion, sondern ihrc Rezeptiou als 
«metaphorischer Kabbala». d. h. ein Sprachgeschehcn. genauer die «iibertra-
gene, meaphorische oder tropologische Verwendung des Namens der Kabbala 
und kabbalistischer Terminologien» (S. 22) wird behandelt. Die eigentliche 
Untersuchungsmethodik ist die einer diachronen Rhetorik. ohne daB die ge-
schichtlichen und philosophischen Aspekte ausgeblendet werden. Doch erst die 
Ablosung von der Geschlossenheit eines geschichtlichen Phiinomens oder eines 
phi losophischen Begriffs ermciglicht es clem Autor. die zahlreichen und so 
unterschiedlichen Konzepte aus gut acht Jahrhundcrten. die sich alle unter das 
Wort «Kabbala» versammelten. in einem Werk durchzugehen. Die «literatur-
theoretische Funktionalisierung der Kabbala als ein iisthetisches Paradigma» (S. 
331), begriindet in der Neugestaltung der Kabbala durch die Romantiker, durch-
gefiihrt im Poststrukturalismus, versucht das Werk als die dcrzeit lelzte dieser 
Transformationsgestalten herauszuarbeiten. 
Das Buch gliedert sich iibersichtlich in sieben Kapitel. Der Hauptteil besteht 
aus einem diachronen Durchgang, wobei die Zeitabschnitte judisches Mittel-
alter, Friihe Neuzeit bis Barock, Aufkliirung. Romantik uncl iislhctische Kabbala 
seit 1900 bis Gershom Scholem, Edmond Jabes, Harold Bloom und Jacques 
Derrida die Schwerpunkte bilden. Ein methodischer Vorspann uucl eine gut 
gegliederte, umfangreiche Bibliographie bilden den Rahmen. 
Raimundus Lullus wird nur deshalb am Rande im Kapitel «Kabbalistischen 
S p r a c h p a r a d i g m e n in der Friihen Neuzei t . Kabba l i s t i sche Moclellc e iner 
vollkommenen Sprache» mitbehandelt. weil der Lullismus besonders dcs 15. 
und 16. Jahrhunderts, beginnend mit Pico della Mirandola. Llulls Kombinatorik 
mit der kabbal is t ischen Vertauschungskunst zusammengebracht hattc. Der 
Autor differenziert aber klar zwischen LIulls eigenem Anliegen uncl dcr spa-
teren Rezeption. Sehr knapp. aber zutrcffend wird der bisherige Forschungs-
stand zu LIulls eventuellen Kontakten mit kabbalististischen Gedankcn rcferiert, 
wobei Kilcher selbst sehr skeptisch bleibt (S. 152-155). Denn Llulls Kombina-
torik und Buchstabenkunst habe nur eine «heuristische. genauer eine erkenntnis-
theoretische und mnemotechnische Funktion» (S. 154). die Buchstaben selbst 
haben bei ihm keine symbolisch-ontologische Bedeutung. Breit wird dann die 
Spur der Verkniipfung von Kabbala uncl Llullscher Kombinatorik bei bekannten 
oder weniger bekannten Autoren verfolgt. Sie reicht iibcr Pico. Agrippa von 
Nettesheim, die Schrift De auditu kabbalistico von 1518. die Piazza universale 
von Tomaso Garzoni (1585), Giardano Bruno. Johatm Heinrich Alstedt bis 
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Athanasius Kircher und Leibniz (S. 156-185). Von groBerem Interesse durften 
einige weitere Spuren der Verbindung von Lullismus und Kabbala sein, die der 
Autor bis ins 18. Jahrhundert nachweisen kann, so bei Giacomo Casanova, Ni-
cola Montfaucon de Villars, Georg Philipp Harsddrffer, Quirinus Kuhlmann, 
Rene de Rapin und Detlev Cluver. 
Fiir die Geschichte des Lullismus unter dem besonderen Aspekt Kabbala 
bietet das aus einer umfassenden Literaturkenntnis gearbeitete Buch viele Anre-
gungen, auch in methodischer Hinsicht. Beztiglich der Frage, welche Kennt-
nisse der Kabbala oder des Judentums Llull hatte. sollte man sich an die netiere 
und genauere Untersuchung von Harvey J. Hames: The art of conversion. 
Christianity and Kabbalah in the thirteenth century [= The medieval mediterra-
nean 261, Leiden u. a. 2000 wenden. 
Ulli Roth 
47) Kilcher, «Scientia cabalistica as Scientia universalis. Encyclopedism and 
Kabbalism in the 16th and 17th Centuries» 
Dieser Artikel gibt einen Uberblick dartiber, wie die Neuzeit die Kabbalah 
als Strukturmodell fiir die enzyklopadische Organisation des Wissens (scientia 
universalis) einsetzt, und zwar die Kombinatorik als ihre eher mathematische 
und die Kunst der Deutung geheimer Zeichen und Abkiirzungcn (ars notoria) 
als ihre magische Seitc. Beiden Aspekten ist je eine Hi.ilPte des Artikels ge-
widmet, wobei Kilcher fiir den ersten Aspekt nur die entsprechenden Abschnitte 
seiner Monographie iibersetzt bzw. zusammenfasst (dort v.a. S. 137-170). Der 
zweite Teil bietet einen Uberblick iiber die Geschichte der ars notoria mit einem 
Schwerpunkt atif der Neuzeit und ihrer Verkniipfung mit der Kabbalah. Wenn 
neuzeitlichen Lullisten Lltills Kunst als Kabbalah erscheint, so verwundert es 
wenig, daB Llull bei manchen Autoren wegen seiner Buchstabenkombinatorik -
aber ganz gegen seine eigentliche Intention - auch als Vertreter einer magischen 
ars notoria gilt, so etwa bei Jacques Gohory (16. Jh.) oder Jean Belot (17. Jh.). 
Kilchers Forschungen helfen, daB derart ige Namen in der Geschichte des 
Lullismus nicht iibersehen werden. 
Ulh Roth 
49) Llinas, Ars angelica. La gnoseologia cle Ratnon Llnll 
Uobra repren el text de la tcsi doctoral qtie Pautor presenta fa pocs anys a la 
Universitat de Barcelona. 
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En el seu mateix tftol, la tesi parteix d'una intuicid molt encertada: en el 
sistema de Ramon Llull el coneixement angelic funciona com a esquema de 
referencia per a Fexplicacid del coneixement huma. Ara be, aixd sols es exacte 
si previament s'ha construTt una angelologia «segons l 'Art». I Ramon Llull ho 
fa repetides vegades. fms i tot dedicant-hi alguna monografia. Al meu parer, 
1'interes lu l i i a pels angels s 'enten millor a partir de la neeessitat que Llull 
experimenta de fonamentar en tots els seus extrems el conei.xement huma. mes 
exactament el coneixement teoldgic de l 'home. 
En aquest sentit, es comprensible que Llinas se sentfs empes a tractar un 
ample ventall de temes que no fan estricta referencia a 1'enunciat en el tftol. 
Procediment encara mes comprensible en tractar-se d'un treball de doctorat. Tal 
vegada hauria estat prudent podar alguns d 'aquests capftols amb vistes a la 
publicacid, especialment per evitar repeticions enutjoses. 
D'aquests capftols n i i i ha dos que merei.xen un breu comentari. El primer es 
1'introductori. el dedicat a la histdria de la interpretacio del sistema lu l i ia . 
Llinas en fa un resum equilibrat. identiticant dos corrents majoritaris i nomcnant 
els autors representatius de cada un. Es una introduccid que sera litil a qui s'a-
costi a Llull per primer cop. L'altre capitol es el conjunt de relerencies que 
Llinas fa a tedlegs recents o contemporanis. Alguns cbaquests comentaris poden 
despistar el lector, perd. al meu parer. obren un eamf al comentari «actual» de 
les doctrines lul i ianes, tal com se fa amb la majoria cfautors medievals. 
En el conjunt de temes estudiats al llarg de 1'obra, hi ha una tesi de 1'autor 
que resulta decisiva per a totes les seves explicacions. Em refereixo a la seva 
opinid sobre 1'absencia de praeamlmla fidei en la teologia de Llull. O, dit cbaltra 
manera. 1'afirmacid que tot coneixement de fhome que te per objecte Deu (in-
closa la seva existencia) sols es possible a partir de la fe. Segons Lliiuis. aquest 
es un convenciment tan profund i essencial de Llull. que molt sovint ni tan sols 
es explicitat. L'autor paiia dels «oblits luliians». 
Scnse entrar a discutir en detall tota la qiiestid. crec que 1'autor ens hauria 
cfhaver aclarit dos punts molt evidents en 1'obra cle Llull. El primer, de caire 
historic. la dependencia de Llull cfuna teologia anterior a la formulacio de la 
doctr ina dels praeambula fidei en sentit estricte. Perque tambe els teolegs 
anteriors a aquest fet (sense recular fins a Anselm. sc podria acudir als mestres 
de Parfs dels anys 20 i 30 del segle xill) se plantegen la qiiestio de 1'acces-
sibilitat de Deu a la rao humana i ofereixen solucions no tan llunyanes del que 
diu Llull, sense poder dir que admeten sols el coneixement per la fe. El segon 
punt, que posa en qiiestio la interpretacio de Llinas es Patribucio, per part de 
Ramon, de coneixement teologic als «fildsofs antics». Fins i tot quan diu que 
aquells no arribaren a coneixer la trinitat de personcs, Llull no ho atribueix di-
rectament a la manca de fe, sind a la manca de no voler superar cl coneixement 
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sensible. Es clar que aixb ens posa mes dificultats, potser. Perque aquesta afir-
macid se podria girar en positiu i dir que, amb bona voluntat i us correcte de la 
rab, Phome pot arribar fins i tot a coneixer la trinilat. I aixb, per la seva banda, 
no es el que Llull afirma. A mes, no es aquest el problema de sempre? 
Molt sovint els problemes s'eternitzen perque hom cerca la solucib sempre 
per alla mateix. El fet d'introduir el coneixement angelic com a punt de referen-
cia del coneixement huma es un canvi d'horitzd. Cau de ple en Pestil lul i ia que 
si coneixem el mes perfecte (el coneixement angelic), entendrem millor el 
menys perfecte (el coneixement huma). Al meu entendre, aquesta es la porta 
que ha obert el llibre de Llinas. 
J. Gayii 
50) Lohr i Bonner, «The Philosophy of Ramon Llull: A Survey of Recent 
Literature» 
Repas als darrers estudis publicats sobre la filosofia de Llull. Cadascun dels 
temes mes destacats es acompanyat de les referencies bibliografiques escaients 
concretades a peu de pagina. de manera que el lector disposa d'un ampli pano-
rama actualitzat dels darrers estudis publicats al voltant de la vida i del context 
histbric del Beat. del lloc de ['Ars en la filosofia medieval, perb tambe de 
qiiestions molt mes puntuals: les definicions lu l i ianes , Vajfatus, la filosofia 
natural, la medicina, la relacid amb jueus i musulmans, etc. Lestudi es presenta 
basicament com un repertori, tot i que en alguns moments els autors introduei-
xen petites valoracions sobre els treballs considerats mes interessants en el seu 
camp d'estudi; valoracions molt breus («subratllats», diriem) que no entreban-
quen la fluidesa de la presentac ib dels ltems se leccionats . Entre aques ts , 
finalment, cal destacar la inclusid no nomes d'estudis elaborats en els darrers 
vint anys, sinb tambe la de treballs classics reeditats recentment. 
J. E. Rubio 
51) Mahoney, «Reverberations of the Condemnation of 1277 in Later Medieval 
and Renaissance Philosophy» 
Les dues edicions dels 219 articles de la famosa Condemnacib que han sortit 
en el darrcr quart de seglc donen espai considerable a Llull i apreciacions in-
teli igents sobre ell. El treball ressenyat aquf hi dedica nomes dues frases, que 
caldria citar in extenso. «First of all, vve should note Raymond LulPs (*ca. 
1290/tca. 1348) "Declaratio", finished in 1297, which is a dialogue between 
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Stephen Tempier and Socrates on the 219 condemned articles. But unlike the 
Socrates of Plato's dialogues, this time Socrates is bested by his interlocutor.» 
Aixi que Raymond Lull tenia nou anys quan va escriure la Declaratio, un dels 
protagonistes de la qual es Stephen Tempier. 
A. Bonner 
53) Misch, Geschichte der Autohiographie 
Les pagines dedicades a Ramon Llull i als seus escrits autobiografics quc 
aquf ens disposem a comentar i que fins ara havien passat gairebe desaperce-
budes pels lul-listes formen part d'un projecte molt ambicids del difunt Georg 
Misch: amb la seva monumental Historia de 1'autobiografia, aquest gran erudit 
s'havia proposat de resseguir in extenso la histdria d'aquest genere literari des 
de PAntiguitat ftns a Dante. 
Pel que fa a Llull, Misch s'havia proposat de tractar la seva Vida, el Cant de 
Ramon i el Desconhort, perd donada la sobtada mort de Pautor, nomes el primer 
d 'aques ts textos ha rebut un tractament exhaustiu (pp. 55-84) . Aixf Misch 
mostra, entre altres coses, com la Vida s'inscriu en dues tradicions: d 'una banda 
la tradicid hagiografica, amb les seves escenes sobre la conversid, els pelegrinat-
ges, els estudis i les temptacions, i d'altra banda la tradicid de les autobiogralies 
literaries - c o m les trobem per exemple a les Vides dels trobadors- amb el motiu 
de Llull com a poeta, la inspiracid divina de la seva obra, la seva preocupacid 
per la difusid d'aquesta, la llista dels seus escrits... El que sens dubte perjtidica 
seriosament el treball es la desconfianca en tot el que li sembla «sobrenatural». 
En aquest sentit, ja de bon antuvi, adverteix els scus lectors que no cal creure al 
peu de la lletra tot el que el relat narra, com han fet «els admiradors del "Beat 
Ramon Llull"» (p. 57) («Beat Ramon Llull» entre cometes!). Aquesta sospita 
contra la veracitat del relat afecta en primer lloc totes les experiencies religioses 
de Llull: la seva conversid, les seves crisis i la inspiracid divina de 171/-/. que no 
tan sols afecta 1'acte de la inspiracid, certament discutible, sind tot el seu valor 
com a ciencia. Aixf, l'A/7 es titulada com a «pseudowissenschaftliche Denk-
oder genauer: Kombinationstechnik» (p. 67), es a dir, «una tecnica cognitiva o 
mcs e.xactament: combinator ia , pseudo-cientffica», i mes endavant . com a 
«pseudowissenschaftliches Phantom» (p. 79), es a dir, «una quimera pseudo-
cientifica». Per a Misch, VArt es Pexpressid d'una manca de «Wissenschaft-
lichkeit». I aquesta manca de «cientificitat» es a la vegada un tret caracterfstic 
de tot el relat de la Vida coetania (p. 83). 
Del dit es despren clarament que Misch es deixa portar massa pels prejudicis 
de Prantl i altres coetanis seus i fa inviable una interpretacid seriosa dels cscrits 
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lul-lians la qual. tenint en compte la seva gran sensibilitat interpretativa pel 
genere autobiografic, sens dubte hauria pogut donar resultats ben interessants. 
Alexander Fidora 
54) Pardo Pastor, «L'«amor divf» en el De consolatione philosophiae de Boeci i 
en el Llibre cVAmich e Amat de Ramon Llull» 
Si 1'article de la ressenya niimero 16 presentava algunes concomitancies evi-
dents entre 1'obra de Boeci i de Llull pel que fa al tractament del tema de la For-
tuna. aquest. dc manera mes agosarada. sembla voler plantejar la possibilitat que 
la mfstica luli iana, segons es manifesta en el Llibre d'Amic e Amat, derive del 
De Consolatione Philosophiae. Encara mes: se 'ns diu en les conclusions que 
«l'aristotelisme o, fms i tot, el neoplatonisme que emana de 1'obra de Ramon 
Llull pot esser, possiblement, rebut per Ia preceptiva de Boeci i. particularment. 
de la seva obra mes important, el De consolatione Philosophiae». L'autor in-
tenta demostrar aquest extrem amb dues cites de 1'obra de Boeci referides al Bc 
com a terme de la Felicitat en Deu. i amb alguns versicles del Llibre cLAmic i 
Ainat que tenen en conui amb els textos anteriors, simplement, el fet que ex-
pressen 1'anhel dc 1'Amic cap al seu Amat. 
La interpretacid en clau boeciana de 1'amor a Deu en 1'obra de Llull no im-
pedeix a 1'autor, tanmateix, atlrmar en una nota que aquest amor «respon als 
trets del sufisme que el Beat adapta en la seva obra», sense explicar com s'ar-
ticula el que sembla ser una doble influencia. Tot plcgat. el sentit dc la mfstica 
lul i iana es presentat en uns termes que no tenen en compte les especificitats 
prdpiament lul i ianes remarcades per Sala-Molins (aixf. el «rebuig de la identifi-
cacid»), en un intent de fer coincidir el Llibre cVAmic i Amat amb una descripcid 
«ortodoxa» del proces mfstic unitiu. 
L o b r a del Beat es introduida remetent cl lector al proleg de 1'edicid d 'Anto-
ni Oliver publicada a Palma 1'any 1987, i per tant sense tenir en compte les 
importants novetats respecte a la data de composicid i a 1'estructura del text 
presents en els estudis mes recents d'Albert Soler, 1'edicid crftica dcl qual es 
tambe silenciada (els versicles sdn citats per 1'edicid de la col ieccid «MOLC»). 
La manca d'actualitzacid de la bibliografia emprada es palesa encara en altres 
llocs (pcr exemple. hom cita El microcosmos lul-lih per la primera edicid dc 
Palma. ignorant la reedicid postcrior dins dels Estudis sohre Ramon Llull de 
Pring-Mill). 
Finalmcnt. indicar la presencia d'algunes afirmacions sorprenents («la unifi 
cacid estructural de 1'obra de Boeci al voltant de Deu es pot interpretar mutatis 
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mutandis a partir de la doctrina dels principis correlatius lul-liana») o un us no 
massa apropiat d'alguns conceptes (entre altres exemples: «d'aqui que 1'Amic 
desitgi 1'enllac mfstic amb 1'Amat, es a dir, 1'ascensib al regne de Deii. encara 
quc d 'una forma semblant a la transmigracio que fa Panima platonica»), que 
comporten que la interpretacio oferida de l '«amor divf» luliia no arribe linal-
ment a quallar. 
J. E. Rubio 
55) Payan Sotomayor, «El Libro de los proverbios de Ramon Llull» 
L'autor ha llegit la versio espanyola dels Proverbis de Ramon de Garcfas 
Palou, i completa aquesta experiencia amb alguns textos dint roduccio a Llull i 
d'altres tftols concomitants. Mes que una analisi del text proposat. el treball 
1'utilitza com a pretext per explicar el taranna general del pensament dc Llull. la 
devocio de Ramon a la santa creu. la seva conversio a la penitencia, el paper 
dels sis sentits (sobretot del sise, a propbsit del qual, per cert, Pautor no troba la 
bibliogratia que necessita) i els temes de la croada i de la missib. 
Lola Badia 
56) Pereira, «Alchemy and Hermeticism: an introduction to this issue» 
El primer dels treballs de Pereira es la introduccib del fascicle que la revista 
Earlv Science and Medicine dedica a les relacions entre alqufmia i hermetisme: 
es tracta d'un fenomen que es gcsta a PEdat Mitjana i que a partir del XV adqui-
reix grans dimensions. L'alqufmia es despren cada cop mes dc la seva dimensib 
practica i esdeve especulacib filosbfica. Pereira indica els aveni^os de la crftica 
en els darrers trenta anys. d'enca que Frances Yates va comencar a treballar cl 
rerefons hermetic de Bruno (1964). fins a la traduccid anglesa anotada del 
Corpus hermeticnm (1992). Les contribucions al fascicie sbn una mostra de les 
novetats mes recents dels estudis sobre la qiiestid. Pel que fa al pseudo-luli is-
me. que te un paper tan central en la tradicib alquimica dcl xiv i dcl xv. tan sols 
hi ha un treball que requerei.xi ser mencionat. i es el que la mateixa Pcreira 
dedica a Pemergencia a la nocib de quinta essencia en un limbit hermetic d'arrel 
alqufmica. 
Pereira evoca la vaguelat dels motius cosmolbgics cn els primcrs textos al-
quimics de cap 1140 i la seva relacib amb els escrits atribuits a Hcrmes. El 
coneixement del mbn que proposa la saviesa alqufmica te orfgens practics, a 
mes de tebrics, i aixb seguramcnt es el que la va deixar al marge del sistcma 
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escolastic, tot i que alguns dels seus continguts van ser absorbits. Els motius 
hermetics que els textos alquimics posen en circulacid parlen d'un continuum 
entre esperit i materia, que te ressons platdnics, perd que sobretot s'aplica a la 
doble funcid material i espiritual de la perfeccid que es al darrere de Vopus 
alqufmic. una manifestacid del qual es la destiliacid. 
Les construccions metafdriques especulatives a partir de la nocid de des-
ti l iacid generen una selva de sfmbols (per exemple el drac), que representen va-
riants del pnewna dels estoics, la realitat intermedia entre esperit i materia. Una 
realitat intermedia que passa a ser, en certs textos, 1'arrel doble de tot, pare i 
mare, forma i materia. Els motius estoics i pre-socnitics que es combinen amb 
aquestes especulacions sobre el principi ocult de la realitat espiritual i material. 
ajuden a la formulacid de la nocid dTina materia subtil, emparentada amb el 
pneuma, entesa com a anima nutndi. Un text del XIII, el De generatione ste-
liarum. atribuit a Robert Grosseteste, afirma que els alquimistes anomenen 
quinta essencia aquesta entitat intermedia entre 1'esperit i la materia, aliena a la 
cosmologia aristotelica. 
Fins al Testamentum pseudo-luli ia, de comencament del xiv, no hi ha 
una cosmologia alqufmica coherent i articulada. La quinta essencia es identifi-
cada amb la materia indistinta originaria, a partir de la qual Deu va crear els 
quatre elements. Entre els fills d 'Hermes, tecnics en la dest i l iacid de Vaqua 
ardens, es compta Joan de Rocatallada (Rupescissa), que al seu tractat De con-
sideratione quintae essentiae sostenia que el producte volatil de la desti l iacid 
en qiiestid era la radix vitae, Farrel dual de totes les coses, la materia primera, Ia 
quinta essencia, la pedra incorruptible dels alquimistes. Segons aquesta via 
teorico-practica, Farrel de la vida no procedia del cel sind del refinament de la 
materia creada a traves de 1'artifici huma. 
Lola Badia 
57) Pereira, Arcana Scienza. Ualchimia dalle origini a Jung 
Com promet al tftol, Pereira traca una histdria crftica de falqufmia, escrita 
en llenguatge assagfstic i fonamentada en una bibliogratia selecta. adequada i 
precisa, que des de les notes, situades al final de cada un dels seus quinzc 
capftols, garanteix el caracter academic de fempresa; veg. tambe el llistat final 
de tftols i ffndex de noms. EIs lectors de Studia Lulliana coneixen be fautora 
per les seves tasques cFestudiosa de fobra cientffica de Llull i, mes encara, per 
la clel pseudo-LIull precisament alqufmic. Pereira va catalogar els textos alquf-
mics lul i ians pseudoepigrafics en un llibre de 1989 (veg. SL, 30, 1990. ressenya 
n. 25, pp. 108-10) i recentment ha publicat el Testamentum, el text mes famds 
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dels falsament atribuits a Ramon, produit a les riberes mediterranies del regne 
d 'Aragd a principi del segle XIV (veg. SL, 40, 2000, ressenya n. 6, pp. 133-36). 
Al mercat hi ha altres histdries de 1'alqui'mia posades al dia, pero cap com 
aquesta satisfara la curiositat del lullista interessat a coneixer 1'abast real dels 
textos del fals Ramon en la histdria de la cultura occidental. 
A la introduccid Pereira ens avisa de la doble natura de la produccid dels 
alquimistes: el resultat material de les operacions de laboratori, per una banda, i 
el «rius de paraules» amb els quals embolcallaven els procediments utilitzats, 
per 1'altra. Aquests rius de paraules aborden tots els generes de 1'escriptura: la 
poesia a l legor ica i la lfrica, la tractadistica sota forma de dialeg, 1'exposicid 
sistematica de model escolastic, els aforismes crfptics, els emblemes que conju-
minen imatges, text (i de vegades fins musica), 1'especulacid lliure filosdfica o 
mfstica, etc. Una tal verbositat constitueix un serids desafiament per a 1'histo-
riador, perd Pereira va de dret a les nocions fonamentals i deixa en el rerefons el 
patrimoni simbdlic, imatgfstic i especulatiu. Com a proposta personal, ja que 
adopta el punt de vista de la filosofia, Pereira concedeix credibilitat al «secret» 
que tota recerca relacionada amb 1'alqufmia proposa. Aquest secret es per a 
1'autora «el descobriment d 'una concepcid del fer huma i d'una visid del mon 
que mostren la possibilitat d 'una relacid entre humanitat i naturalesa diferent i 
inexplorada en relacid amb el que la modernitat imposa» (p. 14). Aquesta via no 
es cap retorn al passat ni cap crida a l 'esoterisme sind un suggeriment per als 
qui «encara no s'han rendit al nihilisme post-heideggeria i intenten de conjugar 
el fer huma amb les responsabilitat per la terra» (ibid.). 
Es interessant tenir en compte que 1'alqufmia no presenta una historia lineal: 
es un saber premodern, que te els seus maxims moments creatius a 1'Edat 
Mitjana i despres sobrcviu cristaliizat en una tradicid que es presenta com a 
immutable i que exhibeix una complexa mitologia dels orfgens. El que esta clar 
es que 1'alqufmia no es cap precedent de la qufmica moderna, ja que els pres-
suposits tedrics que la sostenen es prefixen una recerca de la perfeccid material i 
espiritual que no te cap punt de contacte amb el programa experimental de 
Francis Bacon (p. 251). En canvi, la lectura ahistorica i psicologista dels sfm-
bols alqufmics que va elaborar Carl Gustav Jung als anys trenta i quaranta del 
segle xx es presenta com la contribucio mes conspfcua de la vella disciplina 
tecnicopractica a la modernitat (pp. 276-281). 
Per a Jung 1'alquimia es una tradicid establerta que paiia el Ilenguatge de 
1'inconscient, on es poden investigar nocions tals com la del femenf identiticat 
amb el mal, la materia i la foscor, o tot el referent a la simbologia de la transfor-
macid aplicada al cos i a Ia psique. EI llibre que ens ocupa explica d'on ve i que 
es aquesta tradicid que forneix un patrimoni tan esplendid de continguts aptes 
per a 1'hermeneutica. Els deu primers capftols de VArcana sapienza recorren els 
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passos de la tradicid textual de Falquirnia occidental, sense poder donar gaires 
claricies ;i propdsit de la relacid d'aquesta amb doctrines analogues detectades a 
la cultura xinesa i fndia. No hi ha alquimia a Occident abans de les primeres 
traduccions de Farab al llatf al segle xn. El llegat que arriba a traves de 1'arab 
transmet, juntament amb elaboracions nascudes en aquesta llengua, textos grecs 
del segle u i els primers vestigis dTina complicada mitologia que emparenta la 
revelacid del secret alqufmic de la natura al deu Hermes, la gran autoritat 
invocada des de totes les recerques i teoritzacions medievals. Els alquimistes 
necessiten un laboratori amb forns, alambins i altres instruments per tal cFexpe-
rimentar amb la materia a la recerca d'un principi de perfeccid: hi ha un secret 
en la natura que l 'alquimista vol poder reproduir al seu tallcr. Un secret que 
postula una millora alhora matcrial i espiritual. un acostament de la materia i 
l'esperit. un refmament de la materia, la perllongacid de la vida o la transmu-
tacid dels metalls vils en or. Ualqufmia no entra al canon universitari medieval i 
es practica a les corts dels reis i dels nobles (per descomptat a la de la Corona 
d'Aragd) i des de data molt anliga s'expressa en llcngues vulgars (enlre elles cl 
catala). Com que 1'Esglesia excloti 1'alquimia de les ciencies lfcites, abunden les 
condemnes i les refutacions d 'aquesta activitat tedrico-practica. En sdn una 
mostra les que trobem a les obres autentiques de Ramon Llull. 
La troballa practica mes notable de 1'alqtifmia medieval es la destil-lacid del 
vi i fobtencid de 1'alcohol, anomenat aigtia ardent o aigua de vida. Una troballa 
d 'aquestes dimensions genera una especulacid filosdfica a 1'alcada (veg. la 
ressenya anterior). ParalTelament la major troballa tcdrica es ni mcs ni menys 
que el Testamentum p s e u d o l u l l i a , el pr imer tractat alqufmic or iginal de 
Poccident medieval amb una estructura tedrica prdpia i una visid ffsica dcl mdn 
articulada. Ualqufmia medieval fa el seu ple al seglc xiv i. donada la scva 
situacid marginal en el panorama de les ciencies oficials. cs presenta gairebe 
sempre en obres andnimes o abtisivament atribtiides a personatges celebres. 
Al xv assistim ja a una fixacid de les tecniqties de laboratori i de la mitolo-
gia s imbd l i ca que les a c o m p a n y a cn la recerca del canviant pr incipi dc 
perfeccid. Pereira tracta al capftol 1 1 dc Pambient alqufmic del xv, com d'una 
epoca de passatge, plena dc propostes brillants i iniciatives singulars prota-
gonitzades per intelTectuals de punta, com ara Peditor angles dcl Testamentum, 
John Kirkeby, que va fer una edicid crftica sui generis dels testimonis mes 
autoritzats de Pobra. Al xvi apareixen les darreres innovacions de base que 
configuren la gran simbologia alqufmica, sobretot en la fusid d'aquesta amb la 
medicina operada per Paracels. Els tractadistes del xvi i del xvn sdn els qui 
fixen el patrimoni dMmatges, sfmbols i nocions especulatives que Jung llegeix 
com a heretatge de Pinconscient colTectiu; aixd es el que s'explica als capitols 
12 i 13. La produccid dc literatura alquimica es dispara i la impremta s'encar-
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rega de fer-la circular amb eficacia. Apareix el tipus dc Palquimista-aventurer, 
que genera tot un llegendari. 
Al capftol 14 Pereira explica amb detall com la quimica se separa de Palquf-
mia, en un primer momenl com una pura exigencia terminologica, en un segon 
com una refundacid experimental de la ciencia de la materia (Lavoisier). En 
aquest senti t es eloqiient repassar els dos ar t ic les , alqufmia i qu imica , a 
PEnciclopedie de Diderot i d'Alembert. La primera es mes «subtil» i carregada 
de propostes metaffsiques que no pas la segona. reglamentada per la recerca 
sistematica de la natura dels metalls, les sals i altres compostos de la natura. 
Tambe resulta interessant coneixer les relacions que van tenir amb Palqufmia 
Lsaac Newton i Goethe: tots dos s'hi van implicar amb dedicacib i resultats 
diferents, ja que Palqufmia era ben present als ambients d'AngIaterra i d 'Ale-
manya en que es movien. El capftol 15 explora la presencia de Palqufmia en la 
modernitat amb els punts de referencia que ja s'han assenyalat, i sense oblidar 
les grans construccions esoteriques del segle xx. com el fambs «misteri de les 
catedrals» de Fulcanelli. 
D 'enca que els investigadors amb metodologia academica rigorosa s 'han 
posat a estudiar amb respecte i voluntat de comprensib els corrents extraoficials 
del pensament europeu, els estudis luliians n'han sortit tan beneficiats com ci 
coneixement general de Phori tzb alqufmic amb el qual el Ramon nascut a 
Mallorca en 1232 ha estat confusament mesclat durant segles. La precisib amb 
la qual Pereira pot parlar avui de Palqufmia, per merit propi i d'altres col iegues 
enderiats en la mateixa recerca, es un dels resultats de la investigacib uni-
versitaria contemporania de que cal estar orgullosos, sobretot com a luliistes. 
Lola Badia 
59) Pons-Estel Tugores, «Ramon Llull i la tolerancia» 
Molt sovint hom pensa que Ramon Llull era un personatge que trencava 
motlles en la seva societat, especialment si es tenen en comptc cls mitjans que 
desplega per aconseguir els seus objectius missionals. Ara be: tambe cal tenir 
ben present que Llull defensa la croada militar (dirigida concretament contra els 
«infidels» sarrains, turcs i tartars). Aleshores. el «tbpic» del Llull tolerant i dia-
logant (el dialeg establert entre musulmans. jueus i cristians. basc del Llihrc dcl 
gentil) queda una mica malmes. Amb Particie de Pons-Estcl Tugores queda 
prou delimitat Pabast de la qiiestib i es definida la posicib de LIull envers ci bi-
nomi dialeg/croada bel i ica. Dividit en tres grans blocs, en la primera pait de 
Particle es defmeix el concepte de «tolerancia» (tot situant el seu origen en les 
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relacions entre Estat-Esglesia) i es fa un breu repas histdric sobre la qiiestid 
«tolerancia/intolerancia». Les promulgacions de Constanti, del papa Gelasi, de 
Bonifaci VIII , de Tomas d ' A q u i n o o d T s i d o r de Sevil la serveixen de fil 
conductor per analitzar 1'evolucid d'aquest tema. 
El segon bloc es refereix concretament a la consideracid de Llull sobre 
aquest tema. Uautora parteix d 'una citacid de J. Lecler, on queda defmida Ia 
dualitat, ja esmentada, de «dialeg pacffic/croada bel i ica» postulada per Llull. 
Hom pot concloure, a partir de les opinions de luliistes com Sugranyes, Garcfas 
Palou o Bonner, que aquest no es un binomi antitetic en Llull, ans al contrari, 
respon a una evolucid del pensament del Doctor Il iuminat. 
Finalment, el tercer bloc s 'emmarca en la celebracid de l 'any jubilar de 2000 
i en la peticid de perdd formulada per FEsglesia catdlica per les errades co-
meses al llarg de la historia. A la pregunta de si el lul i isme ha de «purificar» la 
seva «memdria evangelitzadora», fautora argumenta que Llull estigue sotmes (i 
per tant condicionat) a fautoritat i a 1'obediencia papal. Per a Pons-Estel Tugo-
res, el Beat defensa en tot moment f exercici de f amor i nomes en casos excep-
cionals defensa la idea de croada. Conseqiientment, no s'ha de demanar perdd 
de res des del punt de vista del lul i isme. 
Maria-Isabel Ripoil Perelld 
60) P r ing -Mi l l , Der Mikrokosmos Ramon Llulls, Eine Enfiihrung in das 
mittelalterliche Weltbild 
Una acurada traduccid de fob ra classica de Pring-Mill, El microcosmos 
lulTia de 1961. i reimpresa als seus Estudis sohre Ramon Llull. Els linics canvis 
introduits al text original sdn algunes notes noves i una bibliografia al final. 
Crec que resultara molt litil tenir aquesta projeccid exterior d 'una dc les obres 
fonamentals dTntroduccid al beat i al seu pensament. 
A. Bonner 
7) Puig i Oliver, «EI Dialogus contra lullistas de Nicolau Eimeric» 
61) Puig i Oliver, «La Scntencia definitiva de 1419 sobre 1'ortoddxia luliiana. 
Contextos, protagonistes, problemes» 
62) Puig i Oliver, «Un Domenec Llull del 1341, descendent de Ramon Llull?» 
63) Puig i Oliver, «Notes sobre el manuscrit del "Directorium inquisitorum" de 
Nicolau Eimeric conservat a la Biblioteca dc EI Escorial (ms. N. I. 18)» 
El volum 19 de VArxiu de Textos Catalans Antics (2000) recull diversos 
treballs de Jaume de Puig sobre lul i isme i antiluliisme del scgle xiv. El primer 
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es un documentat estudi i una edicio del Dialogus contra lullistas (1389) de 
Nicolau Eimeric. un text inquisitorial. en forma de dotze dialegs diferents. que 
te el lul-Iisme posterior a Llull en el seu punt de mira (mes que no pas la 
doctrina lull iana, centre danteres del precedent Expurgate vetusfennentum). El 
segon es 1'estudi i 1'edicio de la sentencia definitiva de 1419 sobre Lortodoxia 
lul-liana, que representa una primera aproximacio cn profunditat i una primera 
prospeccio dels problemes historics i crftics que planteja el document. amb els 
textos que li son adjunts, tan decisius per a la historia del lul l isme; 1'edicio es 
duu encara a terme a partir del text impres princeps d'Alfonso de Proaza, de 
1510. El tercer treball de Puig exhuma un document de 1341 relatiu a un 
Domenec Llull. burges de Ciutat de Mallorca, cl grau de parentiu dcl qual amb 
el beat Ramon fa de mal determinar. El quart. son unes notes codicologiques i 
textuals del manuscrit del Directorium inquisitorum d 'Eimeric conservat a la 
Biblioteca de 1'Escorial. 
Albert Soler 
64) Rodrigues, «Raimundus Lullus and his book De modo naturali intelligendi» 
Un resum lineal del llibre en qitestio, correcte en termes generals, pero sense 
cap intent d'interpretacid o de relacionar el seu contingut amb altres planteja-
ments del beat ni dels seus contemporanis. 
A. Bonner 
65) Rotzoll, Pierleone da Spoleto. Vita e opere di un medico del Rinascimento 
Monografia dedicada al metge de Llorenc de Medici que contribueix a perfi-
lar la importancia i difusio del lu l l i sme en la Italia de final del xv. Maike 
Rotzoll situa Pier Leoni de Spoleto en el Uoc que li correspon respecte a la 
tradicio: es un representant d 'una epoca de transicio en el qual conflueixen la 
cultura del Renaixement i el saber escokislic. Es ressalten els trcts mes caracte-
rfstics de la rica personalitat intellectual de Pier Leoni: immcrs cn una atmosfe-
ra d ' in tensa i fecunda discussio filosofica, Leoni manifesta un compromfs 
filologic humanfstic (tenia coneixements de grec). un interes pel neoplatonisme 
(13 anys de correspondencia amb Marsilio Ficino) i una curiositat cabalfstica 
(contactes amb Pico della Mirandola), amb les conseqiients implicacions magi-
ques i astrologiques. 
El llibre estudia la biogratia de Pier Leoni, professor dc medicina. metge 
actiu a Pisa, Florencia i Padua, astroleg amb fama de mag, fildsof mctaffsic, 
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poeta encara que no n'hagi quedat cap rastre, possessor d 'una notable bibliote-
ca, i que va morir ofegat de manera misteriosa Pendema de la mort del senyor 
de Florencia, esdevinguda el 1492, fent realitat la prediccib astrolbgica que li 
anuncia que aixi s'esdevindria. Rotzoll tambe analitza els tres escrits medics 
que redacta en llati: el De urinis, tractat de tradicib galenica compost abans del 
1478 i estampat el 1514, VOpus medicarum curationum, obra farmacolbgica 
dedicada a la medicina evacuativa que s insereix en la tradicib arabo-galenica, 
basada fonamentalment en el Liber de consolatione medicinarum del pseudo-
Mesue i, mes breument, les Recollectiones de febribus, que sbn la reportatio 
d'un curs impartit a Padua l'any 1491. 
Cal llegir sobretot el capitol sete, el dedicat al De urinis. Rotzoll hi exposa 
com Pier Leoni s'ha servit de l'ars combinatbria luli iana per establir els multi-
ples trets distintius que li permeten afinar el metode de diagnosi uroscbpica. El 
coneixement directe de Llull es segur, ja que a banda d'una possible estada de 
Pier Leoni a Parfs, on hauria entrat en contacte amb PArt (Hillgarth ja ha 
explicat la relacib de Pier Leoni amb PElectorium),' les obres de Llull presents 
a la seva biblioteca esbaeixen qualsevol dubte. Anant mes enlla, Rotzoll es ca-
pac d'establir la font directa del metge, que no es altra que el capftol De medi-
cine de la part desena de VArs generalis ultima. Leoni s'interessa per Paspecte 
logicomatematic de la combinatbria. que es alguna cosa mes que un instrument 
didacticoexpositiu: es Pacces a una comprensib integral i sistematica de la rea-
litat, en el sentit de la recerca de les clavis universalis que enllacarien Llull i 
Leibniz (p. 86). 
I no s 'acaben aquf els contactes de Pier Leoni amb la cultura catalana: a 
banda cPobres d 'Arnau de Vilanova a la seva biblioteca. la teoria i la practica en 
1'iis de talismans el relaciona amb el metge valencia Jeroni Torrella, a qui Ro-
tzoll ha dedicat algun altre treball. 2 I un dels dos manuscrits del seu tractat uro-
lbgic amb empremtes luli ianes va pertanyer al tambe valencia Francesc d'Argi-
lagues, que es doctora en medicina a Pisa el 1478 i que fou un editor acurat i 
seribs, encara que aquesta tasca Rotzoll s'oblidi d'esmentar-la. 
Antbnia Carre 
1 J.N. Hillgarth, Ranwn Llull i el naixement del luilisme, Curial Edicions Catalanes i 
Publicacions dc 1'Abadia dc Montscrrat, Barcelona, csp. pp. 3 2 3 - 3 2 6 . 
: Maike Rotzoll , Osservazioni sul «De imaginibus astrotogicis» di Gemlanw Torrella, 
dins «Rinasc imcnto» , 31 (1991) , 219-37 
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66) Rubid i Lluch, Docwnents per Uhistoria de la cultura catalana mig-eval 
Cal saludar la reimpressid facsfmil (llargamcnt esperada) dels dos volums 
dels Docwnents per Vhistoria de la cultura catalana mig-eval cTAntoni Rubid i 
Lluch, el primer aparegut el 1908 i el scgon el 1921. La imponent colTeccid, 
ben coneguda pels lul-listes, recull 938 documents, de 1275 lins a 1409 (acaba 
amb Fextincid del casal de Barcelona). i continua constituint encara un referent 
ineludible per a la historia de la culttira i de la literatura catalana. 
L'obra de Rubid i Lluch ha cstat la via principal d'acces a molts documents 
relatius a la vida de Ramon Llull, lins a 1'aparicid ben recent del Diplomatari 
lul-lia de Hillgarth (2001, vegeu la ressenya ntim. 2 mes amunt). Tanmateix, 
continua essent encara una font imprescindible per a documents relatius al 
lul-lisme. Al primer volum, pels docs. 230-31. 287. 375 en que Pere III mostra 
la seva simpatia per la causa IulTiana i la difusid de les obres del beat Ramon; 
pels docs. 251 i 257, en que Gregori XI ordcna revisions de llibres de Llull; pels 
docs. 388, 394, 402, 415-16 i 315 del segon volum. en que Joan I posa de mani-
fest la seva posicid fluctuant pel que fa al lulTisme. prohibint-lo o recomanant-
lo. Els Documents es reimprimeixen ara amb un estudi introductori al primer 
volum sobre la figura del seu autor per Albert Balcells i tm prdleg al segon, 
d'Albert Hauf, que fa una analisi del contingut de Pobra. 
Albert Soler 
67) Santanach i Suiiol, «Pcrduts. amagats i retrobats. Historia de dos manuscrits 
de la Doctrina pueril» 
Hom sap que resseguir la pista d'un manuscrit pot ser. en ocasions. una tasca 
forca complexa. No cn parlem si. en comptes d'un. sdn dos els manuscrits d 'una 
mateixa obra els que «sembla» que han desaparegut. Qui encara cn tengui dub-
tes pot llegir Pacurat i precfs articlc Perduts... de Joan Santanach. cl qual. amb 
una minucios i ta t ga i rebe detect ivesca . ens guia en la local i tzacid de dos 
manuscrits. suposadament perduts. de la Doctrina Pueril. Els dos manuscrits cn 
qiiestid sdn el que Mateu Obrador feu servir de manuscrit basc (/>') per a Pedicid 
de 1906 de la Doctrina i el manuscrit (C) del s. xvn. provinent dc la cartoixa de 
Valldemossa, tambe consultat per Peditor. La dcsaparicid d 'amhdds manuscrits 
fou denunciada el 1972 per Gret Schib a la introduccid de la seva edicid crftica. 
El manuscrit B presentava. segons les informacions d'Obrador, una acta notarial 
dc 1616 on quedava constancia del lliurament del volum a fra Joan Riera. el 
francisca postulador de la causa pia lull iana a Roma. encarregat dc lliurar el 
manuscrit (juntament amb altres volums) a la Inquisicid. Segons Schib. aquest 
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exemplar sTiauria cremat en Fincendi del Seminari de Barcelona de 1936. A 
partir d'aquestes dades. Santanach ressegueix el periple del manuscrit (que re-
toina a la peninsula en una dala que 1'autor de 1'article silua pels volts de 1836, 
any de la publicacid del Diccionario Critico de Torres Amat, on hi ha una re-
ferencia al document) fins arribar a la conclusid que el volum, despres de patir 
lot un seguit de mutilacions, es el que feia part del fons bibliografic que Frederic 
Mares dona a la Biblioteca dc Catalunya el 1986. La qiiestid es que siiavia vol-
gut fer passar aquest manuscrit pel provinent de la cartoixa de Valldemossa 
(Fesmentat C). Despres d'un seguit dindagacions i de certes comparacions, 
Santanach arriba a la conclusid que aquest segon manuscrit, del s. xvn com ja 
sha dit, es actualment a la Societat Arqueoldgica Luliiana de Palma. Per tant, 
hom conclou que els dos manuscrits suposadament perduts han estat clarament 
localiizats, retrobats. Fora cap dubte, es un artiele interessantissim, molt ben 
elaborat, molt detallat i que serveix per posar les coses al seu lloc. 
Maria-lsabel Ripoll Perelld 
68) Santonja, «La influencia del pensamiento judfo en la obra de Arnau de 
Vilanova, meuico y escritor espiritual» 
This studv suggests that the spiritual writings of Arnau de Villanova were 
influenced hy Kabbalah, and his medical works, particularly because of the pe-
riod of studies in the faculty of medicine at the university of Montpellier, were 
influenced by Jewish ideas. The author also suggests that Arnau's negative 
attitude towards ihe Jews, as it appears in his works, may be as a result of his 
having Jewish ancestry, and therefore, like many others converts, or descendants 
of converts, he was particularly harsh towards his former co-religionists. 
Santonja's central premise for Arnaifs use of Kabbalah is his famous treatise 
on the Tetragrammaton written ca. 1292. Indeed Arnau uses the Tetragram-
maton to prove the Trinity, and he focuses on the letters of the divine name, but 
he still remains closer to Petrus Alfonsi and Joachim of Fiore, then to the Kab-
balists interpretation and use of the Tetragrammaton. Maimonides, cited in n. 12 
is not a great help with regard to Kabbalistic speculation as hc himself was una-
ware of this developing mystical school. Fiowever, part of Amaifs inspiration 
may indeed have hcen Maimonides' Guide for the Perple.xed, translated into 
Latin from Judah al-Harizi's Hebrew translation in the firsl part of the thirteenth 
century. Indeed, in chapter 61 of the iirst section of the Guide cited by Santonja, 
and in ihe following chapters (l:62ff), the names of-God are subjected to ri-
gorous examinaiion, and a trinitarian understanding of thc inner working of the 
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intellect is suggested. In addition, the Kabbalists were not the tirst to speculate 
on the letters of the divine name, and it is possible that the works of Abraham 
ibn Ezra and Judah ha-Levi may have inspired Arnau. Santonja brings no other 
proof for Arnau's use of Kabbalistic thought, and though it is possible that. like 
his contemporary, Ramon Llull, he did have access to Kabbalah, a more detailed 
examination of his writings is needed. 
In his book Medicine and Religion c. 1300: The Case of Arnan de Vilanova 
published in Oxford 1998 (reviewed SL 39, 1999, pp. 116, 196-199). Joseph 
Ziegler shows in great detail how Arnau's medical and spiritual writings must 
be read together, as they were part of the same system and complemented each 
other. Medicine was not only for the cure of the physical self, but vvas used to 
delve into spiritual matters and reveal the mysteries of God and creation. San-
tonja does not adopt this suggestion (nor does he cite Ziegler's book), however, 
he tries to tie Montpellier, medicine, Arnau's possible Jewish descent (very 
speculative), spirituality, mysticism and Kabbalah into one Gordian knot, which 
unfortunately is all to easily unravelled. 
Harvey Hames 
69) Tausend, Die altokzitanische Version B der «Legenda aurea» (Ms. Paris. 
Bibl. Nat., n. acq.fr. 6504) 
L'edici6 d'una de les versions occitanes conservades de la Legenda aurea de 
Iacopo da Varazze, encara que no es tracti propiament una publicacio luliiana, 
te diversos aspectes que poden interessar als estudis lulitstics. EI text publicat 
per Monika Tausend es el de la versio que Paul Meyer va designar amb la sigla 
B,3 versio que es conserva en un uiiic codex, el nov. acq. fr. 6504 de la Biblio-
theque Nationale de Parfs. Una de les particularitats d'aquest manuscrit rau en 
el fet que el seu copista no es va limitar a transcriure la compilacio del domi-
nica, sino que va dur a terme una meditada feina de reelaboracio, que inclou la 
utilitzacio de textos d'altres autors, entre els quals diversos capitols de la 
Doctrina pueril de Ramon Llull, un passatge de la Passio segons sant Mateu i 
fragments de la Soinnie le roi de fra Llorenc d'Oiieans. 
Aixf, i malgrat que 1'obra que mes extensio ocupa al codex es el Flos sancto-
riini, probablement no hem de parlar -o no sols hem de parlar- d'un testimoni 
' Vcgcu Paul Mcycr, «La traduction provencale dc la Lcgende Doree», Romania XXVII 
(1898) , pp. 9 3 - 1 3 7 , csp. 111; pcr a la tradicio occitanocatalana dc la Lcgcnda aurca lambc cs 
intcicssant Gcnev i evc Bruncl, «"Vida dc sant Frances." Vcrsions cn languc d'oc ct cn catalan 
de la Legeiida aurea. Essai dc c lasscment des manuscrits», Revue d'Histoire dcs Te.xtcs VI 
(1976) , pp. 2 1 9 - 2 6 5 . 
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mes de 1'obra de Jaume de Voragine, sinb d'una elaboracib independcnt, d'un 
recull de textos religiosos i doctrinals que es complementen: mentre que el text 
editat en el volum que ressenyem forneix el material hagiografic i exemplar, 
1'obra de Llbrenc cPOiieans hi aporta el contingut doctrinal (se'n copien els 
tractats sobre els vicis, els manaments i els articles de la fe). Pel que fa a la 
Doctrina pueril, se n inc lou el cap. xxvn, sobre el sagrament dels ordes (inclbs 
just despres de la vida de sant Pere, primer cap de 1'Esglesia); mes endavanl 
s'agrupen diversos capitols de Pobra que permeten en bona part reconstruir la 
vida de Jesucrist (es tracta, concretament i pcr aqucst ordrc, dcls caps. XI.VII, 
sobre la nativitat i Padoracib dels tres reis; VIII, sobre la passib, precedit pel 
passatge de PEvangeli segons sant Mateu esmentat mes amunt; el x, sobre la 
resurreccid; el L, sobre la Pentecosta, i el XII, sobre el judici final); 1 tanca cl 
cbdex el cap. xxvi, amb el tftol «Quid est penitentia», situat despres d'un sermd 
andnim que versa sobre el mateix tema (i quc inclou un exemple procedent del 
Barlaam e Josafat)? 
Monika Tausend s'ha centrat en la versib de Pobra de Voragine, i en la seva 
edicib no ha inclbs practicament cap dels textos diferents del del dominica italia 
cjLie formen part del cbdex. Ara be, editar la Legenda aurea occitana implicava 
haver d 'entrar en el tema. a hores cPara sembla que forca aclarit, dc la seva 
relacid amb la versid catalana (la presencia en el text occita de les vides de sants 
de tradicid catalana - c o m ara els sants Eloi, Marcal o Felix-, les quals no for-
maven part de Poriginal, apunta vers la dependencia de la versid en llengua d'oc 
respecte de la catalana). Conseqiientment amb aquesta constatacid, Tausend 
4 C o m ja va remarcar Paul Mcyer (art. cit.. p. 10!S), 1 no rcsol 1'editora del vo lum quc 
ressenyem, no dcixa de ser remarcablc quc cl compilador del manuscrit prengues aqucsts 
capiiols de la Doetrina puerii en lloc di i t i l i lzar cls eap. vi, 1.111. L I V , L X X I I I dc la Legenda 
aurea, e ls quals tracten la maleixa matcria; o sigui , respect ivament, de la naliviiat, de la 
passio, de la resurreccio i de 1'Espcrit Sanl. 
5 A q u c s t a m i s c e l i a n i a dc t e x t o s doctr inals no cs l 'unica quc trobem en la tradicio 
occ i tana de la Doctrina pueril, ja que tambe al ms . D o u c c 162 de la Bod le ian Library 
d'Oxford es va dur a lerme una opcracio scmblant, si bc aqucsta vegada, al coslat dcls dc la 
Doctrina, sols es van usar passatgcs de la Soinme le roi. La utilitzacio d i iqucs t text del beat 
en ducs compi lac ions c laboiades indepcndentment (nomes coincideixen cn un sol capftol, cl 
L ) , lligada a uncs detcrminades obrcs cspccialmcnt carcs a grups cLaltra sensibilitat espiiitual, 
indica molt probablement una c i rcu lac io des tacable de la Doelrina cnlrc aqucsts grups 
o c c i t a n s . Per a aques ta q u c s t i o , v e g e u Marcel D a n d o , « D e u x traduct ions p r o v e n c a l e s 
partielles du "Librc dc Doctrina pueril" de Raymond Lulle, assoc iees a des rcmanicments de 
la " S o m m c lc Roi"», Romania L X X X V (1964) , pp. 17-48, i, per a la tradicio en llengua d'oc 
del tractat pcr a infants, La versione occitanica clella «Doctrina pueril» di Rciinon Llull. ed. 
Maria Caiia Marinoni, Mila, Edizioni Univcrsitaric di Lettere, Economia e Diritto (Siudi c 
Ricerche), 1997 (Ilibre ressenyat a SL 39 . pp. 128-131) . 
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estudia la tradicid manuscrita occitana tenint en compte els quatre manuscrits 
que conservem de la catalana. i duu a terme un extensa caracteritzacid de la 
llengua de la Legenda aurea continguda al manuscrit nouv. acq. fr. 6504 (pp. 
447-584). Aixt mateix, al volum s'inclou un exhaustiu glossari (pp. 585-765). 
un fndex de noms i una bibliografia, i unes taules de concordances de capitols 
entre els diversos manuscrits de la versid occitana, elements que acaben de 
completar una bona edicid de 1'obra de Iacopo da Varazze. 
Joan Santanach 
70) Urvoy, «Traces arabes dans la pensee europeenne non scolastique» 
Un article que repassa un aspecte interessant i menys estudiat de la transmis-
sid del pensament arab a Europa, la no-escolastica, o gairebe hom podria dir. 
extraoficial. El treball es divideix en tres apartats. El primer parla dc la trans-
missid de la literatura de «sagesse» o didactica a 1'occident. i principalment a la 
peninsula Iberica amb la traduccid de dues obres arabs dels ss. ix i xi amb els 
tftols de Libro de buenos proverbios i Bocados de oro, obres refoses en les 
Flores de fdosofia, que llavors al principi del s. XIV s'arriba a introduir en la 
segona part de la Historia del caballero Cifar. El segon apartat tracta de la 
transmissid del pensament religids, sempre mes problematic, perque entra direc-
tament en un terreny conflictiu per les inevitables distorsions i malentcsos arran 
de projeccions polemiques. Parla de Pintent luPlia de trobar tesis acceptables 
per les dues bandes, i de possibles influencies musulmanes (i sobretot certes 
tesis esoteriques -ba t in i tes - com per exemple Poniromancia) en el franciscanis-
me espiritual, i en figures com Pere de Joan Olieu i Arnau de Vilanova. Al ter-
cer apartat, pren Ulull com a exemple tPafrontar directament el repte de discus-
sions obertes amb els seus inteiiocutors musulmans. i de fer servir tecniqties 
arabs, com ara la combinatdria. com a fonaments d'aquestes discussions. 
La dificultat rau en Pequacid. freqtient entre els comentaristes. entre PArt 
lul-liana i la combinatdria, es a dir entre un conjunt i un subconjunt seu. Aquesta 
equacid permet introduir la fal-lacia que PArt deriva de rodes combinatories 
musu lmanes . Una altra es identificar aquests mecanismes lul-lians amb el 
propdsit leibnizia d 'un llenguatge universal basat en «modes de formation du 
reel par combinaison d'elements plus simples». No es que PArt no sigui deutora 
de mecanismes anteriors musulmans. ni qtie Leibniz no sigui deutor de Llull (i 
no indirectament a traves de Lavinheta. com asscvera a la p. 146; Leibniz cita 
pagines de Pedicid de 1598 de Zetzner), sind que tots tres tenicn proposits 
diferents: el primer astroldgic i endevinatori, el darrer de llengua universal del 
tipus ja esbossat. L'Art de Llull. en canvi, preten elaborar demostracions i con-
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testar preguntes (coses que poden ser identiques, quan per exemple es vol de-
mostrar que el mon ha estat creat, o es vol contestar a la pregunta «el mon es 
etern o no?»), sovint amb mecanismes com les definicions, les deu regles i 
qiiestions, e t c , que no tenen res a veure amb la combinatoria. Pero, a part 
d'aquestes apreciacions, com he dit, malauradament frequentissimes entre els 
comentaristes de 1'Art, Particle es suggerent i interessant. 
A. Bonner 
71) Weber, Histoire des idees et des combats d'idees aux xive et xve siecles, de 
Ratndn Lull d Thomas More 
Llibre que dedica a Ramon Llull tot un capftol, un capftol llarg i, cal dir-ho, 
depriment. Hi trobam les llegendes del beat com a patge a la cort de Jaume I, i 
de la seva mort per lapidacio, barrejades amb confusions historiques com fer-lo 
anar 1'any 1313 a Siciiia a fi d interessar Carles II d'Anjou en la conversio dels 
musulmans de Pilla. Per explicar 1'Art, comen§a amb la Primera Figura, que 
«concerne Fechelle des etres et les facultes humaines, avec les attributs et les 
proprietes qui leur conviennent [...] Le cercle exterieur comprend successive-
ment: Dieu (B), FAnge (C), le Ciel (D) [...1.» Llavors, al capftol sobre Nicolau 
de Cusa, malgrat que tracta la seva formacio i biblioteca, no menciona Llull. 
A. Bonner 
72) Zweig, «Ars Combinatoria», Art Journal 
Article que parla de Fus de FArs combinatoria en la musica (John Cage), la 
pintura (Mel Bochner ) , la poesia (Raymond Queneau) , entrc al tres, i que 
comen§a explicant el rerefons d'aquesta empresa amb la Cabala i Ramon Llull, 
al qual dedica una plana informativa i relativament correcta. 
A. Bonner 
CRONICA 
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Basc de Dades Ranion Llull 
http://orbita.bib.ub.es/llull 
La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) es un instrument bibliografic 
electronic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva 
de tota la informacid referent a 1'extensa produccid que va escriure el beat ma-
llorquf o a 1'encara mes extensa obra que li va ser atribuida. El gran volum d'in-
formacid que conte i les prestacions que ofereix a 1'usuari la converteixen en 
una eina excepcional en 1'ambit de les bibliografies en linia sobre els grans 
autors. 
Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada' al Departament de 
Filologia Catalana i a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona. per un equip 
de col laboradors . 2 Hi han contribuVt tambe la Universitat de les Illes Balears i 
cLaltres institucions.' Es de lliure acces des de la xarxa; ofereix una versid en 
catala i una versid en angles. 
' Els orfgcns de la LIull DB cs remunten al I9S5. en que Anihony Bonner comenca a Ircballar en un 
programa informatic capac de gcstionar la informacio relativa a 1'opus lullia que aplega. Duranl cinc 
anys va millorant cl programa i entrant-hi dadcs; en aquesta lasca. I'any 1991 le la collaboracio d'una 
hccaria clc la Univcrsitat dc lcs IIIcs Balears. Des dc 1995, la Base dc Dadcs s'implemenla al Departa-
nicnl de Filologia Calalana de la Universitat dc Barcelona. L'any 2001, la Bibliotcca de la Universitat de 
Bareelona prcsta cl scu suport liuma i lecnic al projecte per fer possiblc el desenvolupamenl informalic 
final de la Base de Dades. 
•* Dircccid: Anthony Bonner. Coordinaeio: Lola Badia i Alberl Soler. Coldaboradors: Anlonia 
Calafal, Maite Guisado. Gemma Navarro. Joan Sanlanach. Olga Turroja. Collaboradors Biblioteca de la 
Univcrsilal dc Barcelona: Dolors Lamarca. Miquel Hernandcz (programador). Lluisa Niinez. Jordi Torra. 
' Ministerio de Educacion y Cultura. Generalitat dc Catalunya. Govern Balear. Universitat dc lcs 
llles Balears. Programa Blaquerna de la UB i de la UIB. Palronal Ramon Llull. 
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La Base de Dades permet d'obtenir informacid 4 gairebe completa sobre les 
265 Obres de Ramon LIull autentiques; i informacib encara incompleta i/o 
provisional sobre les devers 150 obres alquimiques 5 i sobre les 270 obres 
espuries'' de tematica diversa que li sbn falsament atribuides. 
De qualsevol obra, hom pot accedir a set ambits diferents d ' informacib: 
catalegs en que es citada. autoreferencies que Llull hi fa a d'altres obres seves 
i obres on el llibre en qiiestib es citat. els diversos titols que ha rebut, incipits i 
explicits de les seves diferents versions, manuscrits i edicions que la transme-
ten en qualsevol llengua i bibliografia sobre 1'obra. 
La Base de Dades inclou tambe un apartat sobre manuscrits lublians. que, a 
partir de la llista de ciutats on es troben aquests cbdexs, permet obtenir-ne una 
descripcid i informacid bibliografica. 
Un tercer apartat de la Base de Dades facilita Pacces al text complet dels 71 
catalegs lublians, produVts des del comencament del s. xiv fins als nostres dies. 
Finalment, fapartat Bibliografia permet fer diversos tipus de cerques d'au-
tors i titols de qualsevol edicid luli iana o qualsevol escrit sobre Ramon Llull, ja 
sigui llibres o articles de revistes, des de 1'any 1480 fins al present. 
Albert Soler 
Freiburg manuscript database 
http://freimore.ruf.uni-freiburg.de7handschriftsuche.htm 
Ever since its foundation in 1957. the Raimundus-Lullus-Institut at the Uni-
versity of Freiburg has been building up a microfilm collection of manuscripts 
of Ramon Llulfs Latin works. This unique collection, which is now neaiiy com-
plete, comprises more than 2100 microfilms. including copies of a great number 
of printed editions and Catalan manuscripts as well. 
In order to make this collection more widely accessible, the Raimundus-Lul-
lus-Institut initiated the Internet project Ramon Llull im WWW in the spring of 
: La informacid quc rcuncix la Llull DB prove lant de fonis bibliograliques contrastadcs com de la 
consulta dirccla de manuscrits, calalegs, cdicions, c l c ; tanmateix, s'ha beneficiat tambe dcls arxius del 
Rainiundus-Lullus-Instilui dc l'Alhcrt Ludwigs Universitai. Freiburg i.B. (Alemanya), que gcncrosamciu 
ens han estat posats a disposiciu. 
' Lcs dadcs d'aquest apartat s6n prcscs basicaincnl dcl "Catalogue of Alchemical Works Attributcd 
to Raymond Lull" a Michcla Pereira, The Alchemical Corpus Allribuled lo Raymoiul Lull "Warburg 
Institulc Survcys and Texls" 18 (Londres: Thc Warburg Inslilute, 1989), pag. 61 i scg. 
" I.cs dadcs sobrc obrcs espuries no alqufmiques. scns dubtc encara molt provisionals. provencn dc 
notcs dc recerca quc amablcment ha lacilital Fernando Dommguez (Raimundus-Lullusdnstitut). 
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2000. It is being camed out in cooperation with the University Computer Centre 
and tlie University Library of Freiburg, and partly sponsored by tlie Deutschc 
Forschungsgemeinschaft. We are planning to digitali/.e our entire archive of 
microfilms of Ramon LlulFs Latin works and to present them on the Internet 
within the next three or four years. All in all. the database will contain around S00 
manuscripts, of which more than 130 from various European libraries are already 
available on our website, among them a large part of the Llull collections of ihe 
Bayerischc Staatsbibliothek in Munich and the Bibliotheque Nationale in Paris. 
The manuscript database is part of FREIMORE (Freiburger Multimeclia 
Object Repositorv), which has been established as the central digital library sys-
tem of the University of Freiburg since 2001. Under the address above the user 
will lind a search mask giving him the option to search for either 
a) libraries and/or shelf marks of codices. 
b) titles of Latin works by Ramon Llull (or the BONNER catalogue numbers), 
c) cities where the codices are located. 
Each entry of the database contains the name of the library. the shelf mark of 
the respective manuscript. and a list of Lullian works included in the codex. while 
leaving out most of the spurious works and those by authors other than Llull. The 
title of any given work is complemented by its number in the Glorieux, Plal/eck. 
Bonner, and ROL catalogues. After clicking on Anzeigen, the user may either 
browse through the pages of the codex or search for a certain Iblio by typing its 
number in the lield Gehe zu. The digitalized manuscript can bc loaded down by 
clicking on ZIP generieren, single images by clicking on Details tirst and then on 
the field als ZIP-Datci belonging to the respective folio. 
For further information see the home page of the Rainuinclus-Lullus-Institut 
(h t tp : / /www.uni - f re iburg .de / theo logie /ab /qut .h tm) or contact viola.tenge-
wolf@cIebitel.ncl. 
ViolaTenge-Wolf 
Ramon Llull a la Universitat de Barcelona 
http://www.bib.ub.es/www7/llullu.htm 
Web que reuneix els estudis luliians que es desenvolupen a la Univcrsitat de 
Barcelona: cataleg del Ibns luli ia anlic i modern de la Biblioteca de la Universi-
tat. descripcio del fons de reserva, acces a la Basc de Dades Ramon Llull abans 
esmentada, obres lul i ianes i estudis digitalitzats, seleccions bibliografiques i 
webs dMnteres. 
A. Solcr 
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The Franciscan Institute Library 
http://franinst.sbu.edu/filib/people/ranion_llull.htm 
Un website dissenyat per a festudiant principiant que vol saber, a part de les 
edicions fonamentals com MOG, ROL, ORL i NEORL, les obres basiques de 
consulta disponibles en angles. Aixi que f estudiant que hi acudeix, rebra una 
orientacid succinta i ben pensada. 
A. Bonner 
C O L L E C C I O BLAQUERNA 
La ColTeccid Blaquerna es dedicada a la publicacid d'estudis sobre Ramon 
Llull i el luHisme i sobre els contextos culturals en que es produeixen ambdds 
fenomens . Es una accid del Programa Blaquerna d 'Es tud i s L u l l i a n s que 
impulsen la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona. Es 
dirigida per Pere Rosselld (UIB) i Albert Soler (UB). 
Els dies 15 i 26 de marc del 2001, va tenir lloc la presentacid del primer 
volum de la coPleccid a la Universitat de Barcelona i a la Universitat de les llles 
Balears respectivament. Es tracta de Pobra de Peminent historiador i luPlista J. 
N. Hillgarth, Diplomatari lul-lid: documents relatius a Ramon Llnll i a la seva 
familia, ressenyada en aquest volum de Sludia Lulliana. 
Sdn en premsa els dos volums segiients de la colleccid, que seran: 
- A. Bonner i M. Ripoll, Diccionari lul-lia de definicions. 2002. Ramon 
Llull, a la seva obra, te cura a definir amb prccisid molts dcls tcrmcs quc uti-
litza; aquestes nombroses autodefinicions, recopilades per primer cop, sdn de 
gran valor per entendre amb exactitud el sistema lulTia. 
- L. Cifuentes, La ciencia en catala a 1'Edat Miijana i el Renaixement. 2002. 
La vernacularitzacid dels coneixements cientifics i tecnics: la salut dels 
humans i dels animals, astronomia, filosofia natural, alqufmia i coneixements 
sobre el mdn que ens envolta. Seleccid de textos. El llibre illustra, des d'una 
nova perspectiva, el marc cultural on s'inscriu Popus lulTia. 
Per als propers anys sdn previstos els segtients titols: 
- L. Perez, Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca. 2003. Reproduccid 
dels diversos treballs de catalogacio dels fons manuscrits mallorquins publi-
cats per Pautor a la revista Estudios lulianos enlre els anys 1958 i 1970; 
acompanyats dTndexs de nova preparacid: noms propis, obres citades i 
mcipits. 
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- A. Bonner. Estudis luilians. 2003. Recull anloldgic d'estudis publicats per 
1'autor. revisats. actualit/.ats i. si s'escau, traduTts. Inclou una nova versid ac-
tualitzada del seu Cataleg cronoldgic de les obres de Ramon Llull. 
- H. Riedlinger. Ramon Llull a Parfs (1309-1311). Any 2004. Ttraduccid 
d'un estudi classic sobre Ia quarta i uitima estada de Ramon Llull a Parfs, 
publicat com a introduccid al voluni cinque (1967) de les Raiimmdi Lulti 
Opera Latina. 
- P. Rossello, Rainon Llitll en la literatura mallorquina dels segles XIX i XX. 
Any 2005. Estudi de la presencia de Llull com a tema en la literatura d'au-
tors mallorquins des de la Renaixenca fins a 1'actualitat, amb una especial 
atencio als generes de la poesia i de la biografia. 
Els interessats a subscriure's a la col-leccio poden adrecar-se a Edicions de la 
Universitat de Barcelona, Balmes 25. 2n 2 a . 08007-Barcelona. tel. 93.403.55.30. 
eubedit@org.ub.es 
CENTRO ITALIANO DI LULLISMO 
(E. W. PLATZECK) 
La Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani del Pontificio Ateneo 
Antonianum di Roma, in data 25 gennaio 2002. si e fatta promotrice deH'incon-
tro per la costituzione del Centro Italiano di Lullismo, convocando enti e stu-
diosi interessati alla figura di Lullo e al Iullismo. 
La scelta della Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani come sede 
del Centro e stata dettata dagli anni di insegnamento (1946-1971) qui svolti da 
uno dei piu notevoli lullisti del XX secolo: P. Erhard Wolfram Platzeck, ofm, a 
cui - ncl corso dell ' incontro - il Centro e stato intitolato. 
Raimondo Lullo fu molte volte in Italia: a Genova, Pisa. Roma, Napoli, in 
Sicilia. L'Italia possiede molti manoscritti lulliani: nella Biblioteca Vaticana. 
nella Biblioteca Ambrosiana. nella Biblioteca Casanatense. nella Biblioteca 
Corsiniana, nella Biblioteca Angelica, nella Biblioteca Marciana, a S. Candido, 
a Genova, a Fermo. LTtalia, inoltre, ha dato autori di scuola e pensiero lulliano: 
Pico della Mirandola. Giordano Bruno. Attualmente sono numerosi. in Italia. gli 
studiosi del Lullo e del lullismo. Di qui Ia necessita di un Ccntro Italiano di 
Lullismo quale luogo d'incontro. coordinamcnto e collaborazione tra quanti in 
Italia lavorano nel campo del lullismo. Questi i punti toccati dal Prof. J. Perar-
nau i Espelt nelle Motivazioniper la costituzione di un Centro Italiano di Lullis-
mo. unitamente al desiderio che vensa data continuita al magistero del P. E. W. 
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Platzeck con Porganizzazionc di corsi annuali sn temi inercnti al lullismo, 
Pallestimento di una biblioteca specializzata da realizzare in un settorc della 
Biblioteca del Pontificio Ateneo Antonianum. tina rassegna bibliogralica lullis-
tica che completi e integri le bibliografte esistenti e infme la traduzione e Pag-
giornamento di uifopera di M. Batllori del 1943: El Lulismo en Italiu. 
II Centro Italiano di Lullismo si configurera, per il momento, come uifasso-
ciazione tra privati, a carattere scientifico, senza scopo di Iucro. La Presidenza 
spettera al Preside della Scuola Superiore di Studi Medievali e Francescani Prof. 
A. Cacciotti; tre Consiglieri Provvisori. la Prof.ssa M. Pereira, la Prof.ssa G. 
Pomaro e il Prof. G. Sansone costituiranno il Consiglio Direttivo; il Coordina-
tore sara il Prof. J. Perarnau e il Segretario la Dott.ssa S. Muzzi. Nello spirito 
del Centro quale casa accoglicnte per quanti in Italia lavorano nel campo del 
lullismo, f adesione e aperta a tutti coloro che sono interessati a tale iniziativa. 
(Informacid extrcta clc 
http://\v\v\v.antonianum. ofm.org/stuclimedicvali/main.html) 
TESINA 
Beuter, Bruno Hubertus, Der Religions-Dialog im 12. und 13. Jahrhundert 
anhand von Peter Abaelards "Collationes sive Dialogus inter Philosophum, 
ludaeum et Christianum" und Raymundus Lullus' "Liber de gentili et tribus 
sapientibus", tesina, Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Gcorgen, 
2001. 
EXPOSICIO BIBLIOGRAFICA 
El 25 de setembre de 2001 la Biblioteca Bartomeu March de Paima va pre-
sentar una exposicib bibliografica amb motiu del XXII Congres de PAssociacid 
Internacional de Bibliofflia. S'hi va incloure un notablc apartat luliia, dividit cn 
quatre seccions: (1) tres manuscrits del propi fons de la Biblioteca, i cinc de la 
Biblioteca del Convent dc Sant Francesc actualment cn depbsil a la Biblioteca 
March; (2) catorze impresos lu l i ians , amb deu anteriors a 1522; (3) qualre 
recopilacions (Lavinhcla, la primcra eclicid cle Zetzncr, Pcdicid original dc la 
Maguntina de la biblioteca cle la Schola Lullistica. i els 21 toms de Pedicid mal-
lorquina cle 1906-1950); i (4) sis biogralies. comencant pel de Nicolau de Pa.x 
publicada a Alcala de Henares Pany 1519. 
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ABREVIATURES 
ATCA = Arxiu de Textos Catalans Antics (Barcelona) 
BSAL = Bolletide la Societat Arqueoldgica Lulliana (Palma) 
EL = Estudios Lulianos (Palma) (1957-1990. Vegeu SL) 
SL = Stiidia Lulliana (a partir del 1991. Abans /:/.) 
SMR = Studia Monographica ct Recensiones (Palnia) 
ABREVIATURES DE COLLECCIONS 
ENC = Els Nostres Classics (Barcelona) 
MOG = Raymundi Lulli Opera omnia. ed. I. S.-.lzinger. 8 vols. (Maguncia. 1721-
42; reimpr. Frankfurt, 1965)' 
NEORL = Nava Edicio dc les abres de Rciinon Llitll (Palma. 1991 i ss.) 
Obras = Obras de Ramdn Lull. ed. J. Rosselld, 3 vols. (Palma. 1901 -03) 
OE = Ramon Llull. Obres Essencials, 2 vols. (Barcelona. 1957-60) 
OL = Ranian Llull. Obras Literarias, «Biblioteca de Autores Cristianos» 
(Madrid. 1948) 
ORL = Ohres de Ramon Litll. edicid original (Palnia. 1906-50) 
OS = Obres seleetes de Rainon Llull (1232-1316). ed. A. Bonner. 2 vols. 
(Palma, 1989) 
ROL = Raimundi Lulli Opera Latina (Palma i Turnhout. 1959 i ss.) 
ABREVIATURES D'OBRES BASIQUES DECONSULTA 
Bru = R. Brummer, Bibliographia Lulliana: Ramon-Llull-Schrifttum 1870-
1973 (Hildesheim, 1976) 
Ca = T. i J. Carreras y Artau, Historia de la filosofia espanola: Filosofia 
erisliana cle los siglos XII al XV, 2 vols. (Madrid. 1939-43) 
Hillg = J.N. Hillgarth, Ramon Lull ant Lullism in Fourteenth-Century France 
(Oxfortl. 1971) 
HLF - E. Littrc i B. Haureau, «Raymond Lulle, ermite» a Histoire litteraire de 
la Frcmee XXIX (Parfs. 1885). pp. 1-386. 567-8. 618 
Lo = E. Longre, «Lulle, Raymond (le Bienheureux)», a Dictionnaire de 
Thiologie Catholique IX. 1 (Paris. 1926). cols. 1072-1141 
Pla = E.-W. Platzeck, Ruimttnd Litll. sein Leben. seine Werke, clie Grundlagen 
seines Denkens (Prinzipienlehre), 2 vols. (Roma-Dusseldorf. 1962-4) 
RD = E. Rogent i E. Duran, Bibliografia de les impressions lullictncs 
(Barcelona, 1927). 
Qualsevol d'aquestes darreres set sigles (llevat de Hillg) seguida per un 
niimero tot sol. sense indicacio expressa de pagina. es refereix a un niimero dels 
seus cauilegs (el de Ca es troba a I. 285-334: el de Lo a les cols. 1090-1110; i el de 
Pla a II, 3*-S4*). El cahileg a OS II. 539-589 se cita simplement posant la sigla 
«Bo» davant el inimero d'obra. 
1 Sc citarii d'uqucsta forma: <<A/OC I. vii, 23 ( 4 5 5 ) » , donant primcr la pag inac io dc 
Tcdicio original, cs a dir. la p. 23 dc la scicna nunicntcio interna, i llavors cnire parenlcsis cl 
numero corrcsponcnt dc la paginacio continua dc la reimpressid (cd. Stegmiillcr, Frankfurt, 
1965). Suggerim aqueixa forma una mica rebuscada de cita, pcrquc. d'una banda, «MOG 1. 
Ini. vii, 23» es necessariament complicat per a nna persona quc ic a ma ia rcimprcssio, i 
d'aitra banda, «MOG I. 4 5 5 » seria imposs ib le de trobar per a una pcrsona cpic \ o l g u c s 
consultar 1'cdicid original. 
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